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ABSTRAKT

Mediat tradicionale gjatë dy dekadave të fundit kanë qenë në vazhdimësi në proces të
transformimit të tyre, me qëllim të përshtatjes me mjedisin e ri që është krijuar si rezultat i
zhvillimit të teknologjisë dhe internetit. Avancimi i shpejtë i teknologjisë digjitale dhe
internetit është katalizatorë i transformimit të shumë industrive mediale në botë, por me theks
të veçantë i industrisë së gazetave të shtypura, duke ndikuar kështu në transformimin e rolit,
përmbajtjes dhe formës së tyre. Mirëpo, ky transformim ka ardhur edhe si rezultat i krizës që
ka pësuar industria e gazetave ditore në botë por edhe në Kosovë. Kriza e cila ka përfshirë
industrinë e gazetave ditore, ka ndikuar në rënien e tirazhit të shitur të gazetave, rënien e të
hyrave nga shitja dhe nga marketingu, si dhe në numrin e stafit të redaksive të gazetave ditore.
Kjo ka ndikuar në zbehjen e madhe të fuqisë së gazetave të shtypura dhe ka rritur fuqinë e
mediave online në tregun medial. Ky punim diplome analizon transformimin e gazetave ditore
në epokën digjitale në Kosovë, nga viti 1999 deri 2019. Nëpërmjet metodave të kombinuara
kualitative dhe kuantitative në këtë hulumtim shqyrtohen reagimet dhe përpjekjet e gazetave
në Kosovë për tu përshtatur me transformim e mjedisit medial në vend. Në tentim për tu
përballur me ndikimet dhe ndryshimet që ka shkaktuar zhvillimi i teknologjisë dhe interneti,
industria e gazetave në Kosovë në vazhdimësi ka bërë përpjekje për tu përshtatur me rrethanat
e krijuara, duke transformuar në disa raste përmbajtjen por edhe aktivitetin e tyre komplet në
versionin online.

Fjalët kyçe: Gazetat, transformimi, epoka digjitale, gazetat në Kosovë, mediat digjitale,
industria e gazetave, interneti
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1. HYRJE

"Sa herë që një gazetë vdes, madje edhe një e keqe, vendi lëviz pak më afër autoritarizmit;
kur shkon një i shkëlqyeshëm si NewYork Herald Tribune, vetë historisë i mohohet një
dëshmitar i përkushtuar”. Richard Kluger 1 (Watt & Allan , 2013, p. 19)
Në shoqërinë e sotme teknologjia e komunikimit ka mundësuar që me ritme të shpejta të
zhvillohen mediat online apo “mediat elektronike” siç i quan (McLuhan H. M., 2004). Njerëzve
si në botë ashtu edhe në Kosovë, gjithnjë e më shumë përmes përdorimit të telefonave celularë,
kompjuterëve dhe pajisjeve tjera të teknologjisë së komunikimit, u është mundësuar që të
informohen nga minuta në minutë nga mediat online, e në disa raste edhe në kohë reale, për
lajme të ndryshme që nga ngjarjet ditore deri tek aktivitete të ndryshme që ndodhin në vend,
por edhe më tej. Tashmë, mediat globale sipas (Krasniqi M. , 2017, p. 14) janë dhe po bëhen
biznese të fuqishme me tendencë të dominimit të gjithë hapësirës së informimit e të argëtimit
nën shkopin “magjik” të globalizimit.

Me lindjen e gazetarisë digjitale në vitet 90, ku parakushte të saj ishin kompjuteri dhe posta
elektronike me gjithë rrjetin (Ahmeti, 2018, p. 20), teknologjia uli kostot e shpenzimeve për
dallim nga gazetat që duhet një proces dhe teknikë më e madhe për të shkruar, shtypur dhe
shpërndarë, e që kjo ka kosto më të lartë. Pra, me ardhjen e internetit dhe komunikimit mobil
mënyra dhe forma e komunikimit është transformuar ndjeshëm. Avancimi i rolit të mediave
online në tregun e Kosovës, por edhe më tej ka ndikuar në krizën e mediave të shkruara,
veçanërisht gazetave ditore, të cilat në vitet e para të pasluftës, ishin mediumi më i fuqishëm
në vend. Mbyllja e gazetave në versionin e shtypur, ulja e numrit të tirazhit të shitur të gazetave,
ulja e numrit të punëtorëve në redaksitë e gazetave që ende vazhdojnë të funksionojnë në
Kosovë, janë vetëm disa shenja të krizës së kësaj industrie, në të cilën në përpjekje për të
mbijetuar shumica prej tyre tashmë vetëm kanë transformuar aktivitetin e tyre, duke vazhduar
në një version tjetër e që është ai në internet, duke ofruar për lexuesit e tyre jo vetëm lajme dhe
informata në formatin e shkruar siç kanë ofruar deri më tani në gazeta, por duke ofruar edhe

1

Ish-gazetar dhe redaktor në gazetat New York Post , Forbes, New York Herald Tribune etj. dhe fitues i çmimeve të
mirënjohura të gazetarisë “Pulitzer”

1

opsione tjera siç janë lajmet, video dhe formate tjera që gazeta e shtypur nuk do të mund ti
ofronte.

Deri më tani nuk ka pasur ndonjë hulumtim të tillë në Kosovë për të identifikuar arsyet e
transformimit që ka pësuar industria e gazetave ditore në Kosovë në këto 20 vitet e fundit.
Andaj, në këtë punim përmes metodave të kombinuara, të atyre sasiore dhe cilësore, sidomos
metoda e intervistave, anketës, analizës së arkivës, analizës krahasuese, si dhe përdorimi i të
dhënave dytësore që janë tashmë në dispozicion, duke tentuar që nëpërmjet këtyre metodave
të merren më shumë informata për të përcaktuar faktorët që kanë nxitur transformimin e
gazetave gjatë periudhës 1999 deri 2019. Fokusi në këtë punim bie në transformimin e katër
gazetave ditore në Kosovë, të cilat edhe më tutje vazhdojnë të publikojnë versionin e shtypur
të gazetës, duke pasqyruar kështu përshtatjen e tyre në epokën digjitale, gjendjen dhe procesin
e transformimit gjatë dy dekadave të fundit, respektivisht nga viti 1999 deri 2019.
Transformimi apo siç e emëroi këtë proces (McLuhan H. M., 2004) “zhvendosja” e gazetave
të shtypura në këtë hulumtim është trajtuar në dy qasje duke u bazuar në teoritë e (Anderson &
Anderson, 2010): “Ndryshimi kalimtar” dhe “Ndryshimi i zhvillimit”, ku “Ndryshimi
kalimtar” nënkupton zëvendësimin e asaj që është diçka skrejtësisht e re, që kjo do të
nënkuptonte transformimin e gazetave të shtypura në versionin e online, duke krijuar kështu
një “medium të ri” të ashtuquajtur “gazeta online”. Ndërsa, sipas teorisë “Ndryshimi i
zhvillimit”, i cili sipas (Anderson & Anderson, 2010) është një lloj transformimi më i thjeshtë,
nënkuptojnë përmirësimin e asaj që është bërë deri më tani në vend se të krijohet “diçka e re”.
Gjithë kjo duke u përshtatur edhe me teoritë e (McLuhan H. M., 2004) i cili në veprën e tij e
rafinoi teorinë origjinale të zhvendosjes dhe propozoi katër lloje të mundshme ndërveprimi
midis mediave: amplifikim, zhvendosje, rikthim dhe përmbysje. Pra, gazetat tradicionale
tashmë e kanë mundësinë që të amplifikohen, me qëllim të një rikthimi të lavdishëm të shekullit
17, ose në të kundërtën duhet të zhvendosen nga versioni i shtypur në atë elektronik, ose do të
kenë rrezik përmbysjen nga mediat online, e që do të përfundojnë edhe me zhdukjen e gazetave
të versionit të shtypur në botë, por edhe në Kosovë.

Ky hulumtim mbështetet në shqyrtimin e literaturës, përdorimin e të dhënave dytësore, në
rezultatet e analizës dhe krahasueshmërisë së arkivës së gazetave në Kosovë gjatë periudhës
20 vjeçare nga viti 1999 deri 2019, rezultatet e anketës me 500 respodentë nga Republika e
Kosovës, rezultatet e intervistave të drejtpërdrejta me grupe të ndryshme të targetuara, nga
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sektori i mediave, ku përfshihen: redaksitë, gazetarët, studiuesit e mediave në Kosovë, si dhe
me operatorë që bëjnë shpërndarjen e tirazhit të gazetave në pikat e shitjes. Mostër e këtij
studimi janë gazetat që vazhdojnë të publikohen: Koha Ditore, Zëri, Epoka e Re, Bota Sot si
dhe Gazeta Express, kjo e fundit është një ndër gazetat e para e cila ka transformuar aktivitetin
e saj në versionin online duke shtuar kështu aktivitetin e saj në versionin e shtypur.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1

Gazeta dhe zhvillimi historik i saj

2.1.1 Definicioni dhe funksioni i gazetës ditore
Gazetat ditore janë një ndër mjetet më të rëndësishme masmediave, të cilat përmes formës së
shkruar prezantojnë para publikut informacione ditore për aktivitetet dhe ngjarjet aktuale në
vend dhe më gjerë, përmes zhanreve të ndryshme, e më së shpeshti lajmi dhe raporti, por edhe
intervistat, kolumnet, editorialet, reportazhet, fejtone. Sipas përkufizimit të Fjalorit të (Oxford
University Press, 2019) gazeta është një grup fletësh të mëdha të shtypura që përmbajnë lajme,
artikuj, reklama, etj. dhe që publikohen çdo ditë ose çdo javë. Ndërsa,

Enciklopedia

Akademike Amerikane e vitit 1989 e përshkruan gazetën në një kuptim të gjerë si "një botim i
pakufizuar i lëshuar në intervale të rregullta që kërkon të informojë, analizojë, ndikojë dhe
argëtojë" (Babalola, 2002).

Funksioni më i rëndësishëm i një gazete është të sigurojë njerëzit me informacione rreth
ngjarjeve lokale, kombëtare dhe botërore. Gazetat janë mjete të komunikimit të cilat
funksionojnë në mënyrë periodike: të përditshme dhe javore, por edhe me raste të veçanta.
Sipas (Weber, 2006) gazeta është një botim i planifikuar dhe përmban lajme për ngjarje aktuale,
artikuj informues, editoriale, reklama dhe veçori aktuale të ndryshme. Meqë gazetat bëjnë pjesë
tek mediat tradicionale, lexuesit më besnik të tyre zakonisht janë mosha nga 55 deri 65 vjeçare
(Biagi, 1996). Tradicionalisht gazetat ditore janë shtypur në letër, ndërsa tashmë falë
teknologjisë ato tashmë janë edhe në versionin online në internet. Gazetat tradicionale
përmbajnë faqe editoriale që përmbajnë mendime dhe kolona të redaktorit dhe shkrimtarëve të
tjerë. Gazetat financohen nga reklamat, abonimet e paguara dhe shitjet.

Duke parë kompleksitetin si medium për mënyrën e funksionimit të saj, sipas (Weber, 2006, p.
2) ekzistojnë katër përbërës që përbëjnë mediumin kompleks të gazetës: publicitet, periodicitet,
afat kohor dhe universalitet. Janë këto katër karakteristika të (Weber, 2006) që e bëjnë të
suksesshme një gazetë në tregun ku ajo operon dhe në krahasim me mediumet e tjera. Ndërsa,
sipas (Hynds, 1975) janë nëntë kritere për klasifikimin e gazetës, e ndër to janë shpeshtësia e
botimit (një gazetë mund të botohet në intervale të ndryshme, por zakonisht paraqitet javore
ose ditore); koha e botimit; qëllimi; qarkullimi; gjeografia; metoda e prodhimit dhe audienca e
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synuar. Mirëpo me zhvillimin e teknologjisë së komunikimit dhe zhvillimit të madh të mediave
online, gazetat e shtypura nuk po mund ti përmbushin këto karakteristika (Weber, 2006), për
shkak se media online tashmë lexuesve u ofron lajme më të shpejta në një hapësirë më të gjerë
globale.

2.1.2 Definicioni i Transformimit
Në bazë të teorisë së (Daszko & Sheinberg, 2005) transformimi do të thotë të ndryshosh në
formë, pamje ose strukturë. Pra transformimi është krijimi dhe ndryshimi i një forme, funksioni
ose strukture krejt të re. Transformimi lidhet me traditën dhe tranzicionin, për shkak se
përfundimi i procesit të tranzicionit të tradicionales është transformimi. Të transformosh sipas
(Daszko & Sheinberg, 2005) do të thotë të krijosh diçka të re që nuk ka ekzistuar kurrë më parë
dhe që nuk mund të parashikohej nga e kaluara. Në shumicën e rasteve një transformim është
një ndryshim ekstrem apo rrënjësor, duke ndikuar kështu qoftë me efekte negative apo pozitive.
Sipas fjalorit të (Cambridge University Press, 2019)transformimi cilësohet të jetë një ndryshim
i plotë në pamjen ose karakterin e diçkaje ose dikujt, në mënyrë që të përmirësohet, që
nënkupton një ndryshim të madh në formë, natyrë ose funksion. Sipas (King, 2013) ekzistojnë
tre nxitës kryesor të transformimit: ndryshimi i kërkesës së konsumatorit, ndryshimi i
teknologjisë dhe ndryshimi i konkurrencës. Këto, natyrisht, që janë një konvergjencë e
faktorëve që sjell ndryshime në një treg, siç ka ndodhë tek sektori i gazetave ditore të shtypura.

2.1.3 Zhvillimi historik i gazetës
Gazeta e parë cilësohet të jetë Acta Diurna (aktet e ditës), e autorizuar nga "Julius Caesar në
Romën e lashtë, e cila u shfaq në Romë rreth 69 B.C dhe ishte një fletë lajmesh e shkruar me
dorë dhe përshkruante veprimtaritë e Senatit Romak. Ndërsa gazeta e parë e përditshme në botë
konsiderohet të jetë “Einkommende Zeitungen”, e cila u botua në vitin 1650 në Leipzig të
Gjermanisë (Fuchs , 2000). Sipas (Weber, 2006) termi gazetë u bë i zakonshëm në shekullin e
17-të, që sipas tij "Në të njëjtën kohë, atëherë, pasi u shpik shtypshkronja në kuptimin fizik dhe
teknologjik, 'shtypi" në kuptimin e zgjeruar të fjalës hyri edhe në fazën historike (Weber, 2006).
Transformimi i gazetave kryesisht ndërlidhet me teknologjinë dhe zhvillimin e saj. Me
zbulimin e shtypshkronjës në vitin 1447 nga Johann Gutenberg, u mundësua prodhimi masiv i
gazetave, e cila deri në këtë kohë shkruhej me dorë. Kjo ndikoj në transformimin e mënyrës së
përgatitjes dhe shtypjes së gazetës, e cila ndikoj gjithashtu edhe në shpejtësinë dhe sasinë e
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shtypjes së gazetës, ku deri atëherë për shkak se gazeta shkruhej me dorë koha ishte e gjatë
sasia ishte më e vogël dhe më e kufizuar.

Gjatë Revolucionit industrial në shekullin XIX u zbuluan edhe dy teknologji të cilat
transformuan industrinë e gazetave por edhe mënyrën e të bërit të gazetarisë: telegrafi dhe
hekurudha, këto dy teknologji mundësuan raportim dhe shpërndarje të lajmeve përmes
gazetave për një audiencë masive. Deri atëherë gazetat u shtypnin në një numër të kufizuar
dhe vepronin në hapësira të kufizuara, telegrafi shkurtoi kohën kryesore për lajmet nga ditët
në orë, dhe hekurudha lehtësoi shpërndarjen e gazetave për një audiencë më të gjerë
gjeografike.

Mesi i shekullit XX, ka qenë një ndër periudhat më sfiduese të industrisë së gazetave, për shkak
se gazetat luftuan për tregun e tyre të deri atëhershëm të sigurt, i cili treg u rrezikua me lindjen
e dy mjeteve të reja të mediave masive që janë Radio dhe Televizioni. Deri në atë periudhë
gazetat kishin monopolin si medium masiv, që informonin masën për aktivitetet dhe ngjarjet
aktuale. Me zbulimin e TV-së dhe Radios, gazetat filluan të humbnin jo vetëm tregun e shitjes
së gazetave, por edhe tregun e reklamave. Mirëpo përkundër vështirësive vazhduan që të ruajnë
rolin dhe poziciononin e tyre si një masmedia shumë e rëndësishme në informimin e audiencës.

Me ardhjen e epokës digjitale, apo siç njihet ndryshe edhe epoka e internetit, sipas (Fuga, 2014,
p. 468) po mbaron cikli i teknologjisë së Gutenbergut pra i shtypshkronjës dhe i
radiotelevizionit bazuar tek komunikimi asimetrik me audiencën.

Vetëm në vitin 1990 me zhvillimin e World Wide Web i krijuar nga Tim Berners-Lee, (Enlund,
2019, p. 73) interneti filloi të ndikonte në jetën tonë të përditshme, (Gillies & Cailliau, 2000);
ku prej atëherë interneti është përdorur gjerësisht nga njerëzit për marrjen e menjëhershme të
informacioneve dhe për të komunikuar përgjatë kufijve gjeografikë. Për shkak të
karakteristikave të tij siç janë shpejtësia, efikasiteti dhe ekonomia, interneti filloi të zbatohej
gjithnjë e më shumë në industri të mediave (Giovannetti & el., 2003). Mirëpo, me shpërthimin
dhe prezantimin e World Wide Web dhe zhvillimin e mediave online ndër vite sidomos gjatë
krizës globale financiare, gazetat e shtypura ditore kanë përjetuar krizë si pasojë e
transformimit të marrjes së burimeve të komunikimit, ku lexuesit tashmë konsumojnë
informata nga media online.
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2.1.4 Gazetat ditore në epokën digjitale
Teknologjia ka transformuar industrinë e mediave, me fokus të veçantë gazetat e shtypura
ditore, duke i transformuar ato nga letra e shtypur e Gutenbergut e deri tek platformat online
në internet. Pra, ky transformim ka ardhur si rezultat i dinamizmit të teknologjisë që ka evoluar
vazhdimisht, duke iu përshtatur nevojave aktuale të gjeneratës aktuale të teknologjisë (N &
Gupta, 2015). Pra, në shekullin XXI transformimi i mediave po përshpejtohet si pasojë e
digjitalizimit të përmbajtjes dhe shpërndarjes së tij globale përmes platformave digjitale në
pajisjet digjitale. Ky transformim digjital plotëson, edhe herë pas here, modele dhe platforma
tradicionale duke prezantuar shpërndarjen dhe prodhimin e përmbajtjes dy-kahëshe, nga
poshtë-lart, dhe anësore me pajisje të reja (Locksley, 2009 ). Shpikja e shtypshkronjës
“Gutenberg2” në shekullin 15, u cilësua si një ndër format më të zhvilluara të komunikimit që
kishte ndodhur deri në atë kohë, e cila afektoi një transformim të madh në shtypjen dhe
shpërndarjen e informatave përmes gazetave. Mirëpo, me zhvillimin e teknologjisë së
komunikimit, veçanërisht të internetit, në këto dy dekada kjo ka lehtësuar dhe shpejtuar
informimin e njerëzve globalisht, mirëpo ka shkaktuar probleme serioze tek industria e
gazetave të shtypura, duke ndikuar në rënien e lexueshmërisë dhe shitjen e tirazhit. Pra, rënia
e tirazhit të gazetave është si rezultat i ndryshimit të konsumit të lexuesit, i cili sipas (Sternvik
& el., 2008) & (Fortunati & Sarrica, 2010) është shkaktuar nga Interneti. Interneti ka bërë që
lexuesit e gazetave të zhvillojnë zakonin e lajmeve të lira, lajmeve të shpejta dhe interaktivitetit,
gjegjësisht blogut të lajmeve dhe përmbajtjeve të krijuara nga përdoruesit (Sternvik & el.,
2008). Pamundësia e gazetave tradicionale për të ju përshtatur dhe për ti siguruar të gjitha këto
përfitime të reja, ka detyruar që shumë kompani gazetash janë detyruar të transformohen për
të mbijetuar dhe për tu përshtatur me zhvillimet e teknologjisë dhe internetit qoftë përmes
formës apo edhe përmbajtjes së gazetës, me qëllim të tërheqjes së vëmendjes së lexuesve.
Mirëpo, transformimi i gazetave ditore nga versioni i shtypur në atë online, ka krijuar edhe një
seri sfidash, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me përmbajtjen lokale që kanë këto gazeta e që
funksionojnë në një hapësirë globale, falë internetit dhe teknologjive të komunikimit. Kjo për
shkak se sipas (Thurman, 2007), gazetat tradicionalisht, janë përcaktuar nga gjeografia, mirëpo
ato nuk kufizohen nga të njëjtit kufij kur transformohen në internet. Gjë që kjo e bënë që gazetat
në internet të përballen me audiencë shumë të përhapur gjeografikisht por edhe në aspektin
kulturorë, qoftë në kohë apo edhe në hapësirë. Kjo ka paraqitur sfida për redaksitë e gazetave

2

Shtypshkronja e parë u shpik nga Johann Gutenberg në Mainz të Gjermanisë rreth vitit 1450.
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në versionin online, për shkak se duhet të ofrojnë informata të ndryshme për audienca të
ndryshme, të cilat jetojnë në shtete apo edhe kontinente të ndryshme.

Gazeta e parë në internet është The Palo Alto Weekly, e cila u publikua në janar të vitit 1994
(Noci, 2013), ndërsa menjëherë pas saj shumica e gazetave amerikane filluan të krijonin faqet
e tyre të internetit. Në këtë periudhë, kompanitë e gazetave ballafaqoheshin me një sërë sfidash
të reja me shqetësim për përmbajtjen e gazetës në internet, (faqosjen) e gazetës në internet,
faktorët organizativë në anën e botuesit, dhe ndryshimet në demografinë dhe preferencat e
audiencës. Pra, sfidat kryesore në fazën fillestare të transformimit të gazetave të shtypura nga
versioni i shtypur në atë online, kishin të bëjnë kryesisht me avancimin e aftësive në përdorimin
e teknologjisë së internetit në mbledhjen dhe shpërndarjen e informatave, por edhe në pamjen
vizuale e cila ndryshonte nga pamja dhe renditja e mëparshme e versionit të shtypur, si dhe
gjithashtu për shkak të identifikimit të preferencave të audiencës, meqenëse tashmë me mediat
online audienca më nuk ishte lokale, por globale.

2.2

Kriza e gazetave ditore në epokën digjitale

“Vdekja e gazetave të letrës” tashmë është bërë një koncept i diskutueshëm në epokën digjitale.
Sipas studiuesve në qoftë se gazeta kishte primatin gjatë periudhës së revolucionit industrial,
ku me zbulimin e makinës së shtypit dhe hekurudhës mori hov dhe u zhvillua tej mase, gazetat
tashmë në epokën digjitale kanë hasur në vështirësi pothuajse deri në zhdukjen e tyre. Industria
e gazetave për të anashkaluar qoftë mbylljen apo humbjen e primatit të mediumit më të kërkuar
që më shumë se 10 vite janë në kërkim, zhvillim dhe implementim të formave dhe proceseve
të ndryshme të transformimit të kësaj industrie me qëllim gjithashtu të rritjes së shitjes së
gazetës, të hyrave të marketingut si dhe lexueshmërisë së gazetave. Sipas (JAVANEWS, 2016)
media e shkruar ra në “kurthin” e vetëkënaqësisë, duke u fokusuar thjesht te dhënia e
informacionit (në gazetë gjen lajmet që shumëkush i ka lexuar një ditë më parë, apo dhe thjesht
lista legalizimesh apo pronarësh) dhe nuk tentoi të riformatohej drejt lajmit analitik për të kapur
atë lexues që sot është më kërkues.

Ditët kur në mëngjeset e hershme njerëzit duke pirë kafe kanë shfletuar gazetat për tu informuar
për ngjarjet dhe aktivitetet që kanë ndodhur në vendin e tyre, por edhe më tej, pothuajse kanë
përfunduar, tashmë ajo pamje pothuajse është e rrallë. Në ditët e sotme që ndryshe cilësohet si
“epoka digjitale” njerëzit kafet e tyre i shoqërojnë duke lexuar dhe shfletuar telefonat e tyre të
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mençur, ku informohen dhe komunikojnë në mënyrë direkte me këndo që dëshirojnë. Por, çka
është me rëndësi ata tashmë informatat për ngjarjet dhe aktivitetet për vendin e tyre, por edhe
për gjithë globin mund ti marrin duke shfletuar platforma të ndryshe online, qoftë gazeta apo
blogje të cilat pasojnë në çdo sekondë informata të ndryshme për lexuesit e tyre. Tashmë,
kompanitë e gazetave rreth globit po ndryshojnë mënyrën e tyre të prodhimit dhe shpërndarjes
së lajmeve (Clemons & Lang, 2003). Ndryshimet janë për shkak të një rënie të vazhdueshme
në qarkullimin e gazetave, lexuesve dhe reklamuesit. Rënia është si rezultat i ndryshimit të
konsumit të lexuesit, i cili sipas (Sternvik & el., 2008) & (Fortunati & Sarrica, 2010) është
shkaktuar nga Interneti.

Pamundësia e gazetave tradicionale për të siguruar të gjitha këto përfitime të reja ka nxitur një
parashikim se shumë kompani gazetash do të detyrohen të ndryshojnë për të mbijetuar; duke
përshtatur stilin, përmbajtjen dhe hartimin e gazetës, si dhe duke adaptuar teknologji të re, të
cilat fuqizojnë përfshirjen e konsumatorit. Faqet e internetit të gazetave kanë kënaqur pritjet e
lexuesve dhe një rënie në qarkullimin e gazetës së shtypur është e qartë. Megjithatë, sipas
(Cherian, 2014) është me rëndësi jetike të adaptohen shumë teknika moderne për të mbajtur
vendasit digjital. Por ende studiuesit përpiqen të gjejnë një model të vlefshëm biznesi për lajmet
në internet. Ata duhet të gjejnë arsyet që motivojnë lexuesit të zgjedhin gazetën në internet dhe
një mënyrë për të përmbushur pritjet e përdoruesve. Ndërsa, (Muhammad, 2016) ardhjen e
teknologjive të reja të mediave e sheh si plotësim të funksionimit të medias së shkruar, për
shkak se proceset e menaxhimit, prodhimit dhe shpërndarjes së gazetave dhe revistave janë
bërë shumë më të lehta. (Muhammad, 2016) argumenton se këto teknologji kanë komplikuar
aktivitetet dhe operacionet e medias së shkruar duke paraqitur sfida të mëdha për mbijetesën e
tyre në drejtim të arritjes së audiencës me lajmet dhe informacionet aktuale dhe në një masë të
madhe shkakton një reduktim serioz të të ardhurave të krijuara nga reklamat.

2.2.1 Kriza e gazetave ditore në epokën digjitale
Në vitin 2010 një ndër sektorët më të atakuar si rezultat i transformimit të ekonomisë në botë
ka qenë sektori i gazetave, të cilat pësuan rënie të vazhdueshme të të ardhurave përgjatë vitit
2010 dhe 2011, të cilat probleme strukturore ekonomike që kishin ishin më të rënda sesa të
mediave të tjera, ku nga viti 2000 deri në vitin 2010 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishte
zvogëlim të numrit të redaksive për 30% (Rosenstiel & Mitchell, 2011). Një trend i tillë
pothuajse është i njëjtë edhe në Evropë, ku tek qytetarët e 28 vendeve të BE-së popullariteti i
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shtypit të shkruar është ulur shumë përgjatë këtyre dy dekadave. Gazetat kanë rënie të lartë të
lexueshmërisë në këto vende duke rënë nga 37 përqind në 2012 në 29 përqind në 2016 (Kienast,
2017). Ndërsa, numri i gazetave në internet në këto vende është rritur ndjeshëm. Për shembull,
kishte pesë faqe interneti të gazetave të disponueshme në Gjermani në 1995, ndërsa kishte rreth
700 oferta në internet në vitin 2016. (Kienast, 2017). Gjithë kjo ka ndikuar që të ketë edhe
rënie të të ardhurave të industrisë së gazetave në sektorin e reklamimit, ku shpenzimet e
reklamimit të gazetave në Bashkimin Evropian kanë rënë nga 22 miliardë euro në 2009 në 15.7
miliardë euro në 2015 (Kienast, 2017). Trend të ngjashëm të rënies së lexueshmërisë, të të
hyrave dhe reklamimit në industrinë e gazetave të shtypura kishte pothuajse në të gjitha vendet
e Evropës. Sipas (Kienast, 2017) në Spanjë, pjesa e njerëzve që lexojnë gazeta ditore ra nga
37.7 përqind në 1997 në 25.6 përqind në 2017, ndërsa në Gjermani numri i ditëve të gazetave
të shitura ka rënë nga 22.57 milion kopje në 2003 në rreth 16.5 milion kopje në 2016. Në
Francë, megjithatë, 64 përqind e qytetarëve francezë deklaruan se nuk ishin të gatshëm të
hiqnin dorë nga gazetat e shtypura brenda tre viteve të ardhshme.

2.2.2 Lexueshmëria dhe besueshmëria e gazetave në epokën digjitale
Mediat online si duket janë burimi kryesor për lexuesit për shkak të mundësisë të një qasjeje
më të shpejtë dhe disponueshmërinë më të madhe të informacioneve dhe aktiviteteve.
Teknologjia ka ndryshuar edhe themelet e gazetarisë, duke ju mundësuar mediave shumë
mundësi në marrjen, përpunimin dhe publikimin e informatës, sidomos mediave online.
Përdorimi dhe lexueshmëria e mediave, sipas (Kiousis, 2001) lidhet me kredibilitetin e
përmbajtjes së ofruar për lexuesit. Në këtë pikë mediat tradicionale janë përpara atyre online,
(Kiousis, 2001) për shkak se lexuesit përkundër që lexojnë mediat online ata janë skeptikë për
burimet e informacionit në internet.
Kredibilitetin dhe besueshmërinë e mediave tradicionale e ka trajtuar edhe (Kovačič, Erjavec,
& Štular, 2010) ku sipas një studimi me gazetarë në lidhje me këtë rezulton se lajmet në mediat
tradicionale kanë nivele dukshëm më të larta besueshmërie sesa lajmet që publikohen në faqe
të ndryshme të internetit, ku 67,9% e gazetarëve në këtë studim deklarojnë se lajmet në mediat
tradicionale kanë nivele më të larta të besueshmërisë, ndërsa vetëm 18,0% e gazetarëve në këtë
studim kanë deklaruar se lajmet në mediat online kanë nivele më të larta të besueshmërisë. E
krejt kjo ndodhë për shkak se gazetaria e sotme, në garë me kohën, që të raportojë në kohë
reale, po bëhet spekuluese e madje edhe gënjeshtare, duke qenë shumë herë e pabesë në raport
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me burimet dhe me etikën e saj (Krasniqi M. , 2017, p. 6). trendi i lajmeve të rrejshme është
në rritje sidomos gjatë zgjedhjeve në SHBA në vitin 2016, ku shfaqi disa shembuj të lajmeve
të rreme (Kirby, 2016) në mediat online për fushatës ndërmjet Donald Trump dhe Hillary
Clinton.

Gazetarët profesionistë të mediave tradicionale përkundër faktit që deklarojnë se mbledhja e
informatave më së shumti bëhet nëpërmjet mediave online, prapë se prapë janë të shqetësuar
me besueshmërinë e lajmeve në mediat online, apo mediave të internetit. Ata janë të shqetësuar
me besueshmërinë e burimit, besueshmërinë e informacionit dhe vështirësitë në verifikimin e
fakteve në botën online (Kovačič, Erjavec, & Štular, 2010, p. 114). Po ashtu sipas një studimi
të (Garrison, 2000, p. 505) rezulton se sipas gazetarëve të anketuar problemet më të zakonshme
të mediave në internet janë mungesa e verifikimit me (54.1%), jo besueshmëria e informacionit
(44.9%) dhe mungesë të besueshmërisë (43.8%) ishin gjithashtu shqetësime të rëndësishme të
anketuarve. Kjo arsyetohet edhe nga Raporti i (Pew Research , 2006)”,ku sipas këtij raporti
njerëzit sa më shumë që e përdorin rrjetin e Internetit, aq më pak i besojnë atij. Lajmet më të
besueshme nga të gjithë respodentët gjithnjë e më shumë rezultojnë të jenë ato nga mediat
tradicionale (Kovačič, Erjavec, & Štular, 2010, p. 114). Kështu që, nevoja për shpejtësi po
bëhet shkaku kryesor për humbjen e kredibilitetit të mediave online se si ato i trajtojnë dhe i
plasojnë lajmet në kanalet e tyre, në krahasim me kredibilitetin e gazetave tradicionale që
studiuesit kanë gjetje të qëndrueshme që gazetat vlerësohen më të besueshme në krahasim me
mediat e tjera (Flanagin & Metzger, 2000) dhe (Schweiger, 2000).

2.3

Transformimi i gazetave ditore në epokën digjitale

Pra, në dy dekadat e fundit peizazhi mediatik ka ndryshuar, gazetat e shtypura janë ato që më
së shumti e kanë ndier ndikimin e teknologjisë dhe internetit në ndryshimet mediatike që kanë
ndodhur në botë. Gazetat janë bërë pjesë e një transformimi më të gjerë strukturor të mjedisit
tonë mediatik, të nxitur në masë të madhe nga rritja e mediave digjitale. Ky revolucion i
papërfunduar mediatik përfshin ndryshime në mënyrën se si ne komunikojmë, ndajmë
përmbajtje, informohemi, bëjmë reklamë dhe argëtohemi (Seave & el., 2011), (Levy & Kleis ,
2010) (Nielsen, 2012). Andaj, avancimi i mediave të reja gjatë këtyre dy dekadave përbën një
sfidë të madhe për mbijetesën e mediave tradicionale, veçanërisht të gazetave.
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Gjatë rrjedhës së historisë së saj të gjatë dhe komplekse, gazeta ka pësuar shumë transformime.
Mirëpo, në fund të shekullit 20 dhe në shekullin 21 gazetat kanë pësuar transformime të mëdha,
qoftë në aspektin ekonomik, përmbajtjesorë apo edhe fizik. Revolucioni në teknologji,
konglomerimi dhe globalizimi sipas (Khalid & Ahmed, 2014) kanë çuar në një ndryshim
paradigmë në natyrën e përmbajtjes dhe shpërndarjes së lajmeve. Në dy dekadat e fundit të
zhvillimit të teknologjisë së komunikimit, sidomos internetit, industria e gazetave të shtypura
u atakua seriozisht. Rënia e vazhdueshme e tirazhit të shitur të gazetave të shtypura tashmë
është shqetësim edhe për studiues të mediave tradicionale, të cilët e theksojnë rrezikun e
zhdukjes apo transformimit total të gazetave në versionin online. Sipas (Robertson, 2005),
abonimet e gazetave po zvogëlohen, sepse konsumatorët po kuptojnë se mund ta lexojnë të
njëjtën përmbajtje në internet falas. Pra, trendët e zhvillimit të hovshëm të teknologjisë së
komunikimit dhe globalizimit, kanë krijuar “viktimën” e tyre gazetat duke ju shkaktuar kështu
rënie drastike të tirazhit të shitur të gazetave të përditshme, për shkak të përhapjes masive të
internetit dhe konsumimit të informacionit në formën “online”. Gjithë kjo ka ndikuar në
zëvendësimin apo transformimin apo siç e cilëson “zëvendësim” (McLuhan H. M., 2004) të
gazetave ditore, duke përjetuar kështu një metamorfozë të plotë apo jo të plotë të tyre. Ky
“zëvendësim” siç e quan (McLuhan H. M., 2004) dhe shfaqja e teknologjive të reja të
komunikimit, sipas (Mierzjewska & Hollifield, 2005) i detyrojnë mediat të përballen me
shfaqjen e teknologjive potencialisht "përçarëse", siç është rasti me gazetat online, të cilat
tashmë po “zëvendësojnë” apo po “përçajnë” gazetat e shtypura. “Teknologjitë shkatërruese
përcaktohen si "risi të bazuara në shkencë që kanë potencialin për të krijuar një industri të re
ose për të transformuar një ekzistues" (Mierzjewska & Hollifield, 2005, p. 48).

(McLuhan H. M., 1967) argumenton se duke parë ndikimin e mediumit në formimin dhe
kontrollin në shkallën dhe formën e shoqërisë dhe veprimit njerëzor, transformimi është më se
i nevojshëm. Zhvillimi i teknologjisë sipas (McLuhan H. M., 1967) na detyron të rishqyrtojmë
dhe rivlerësojmë praktikisht çdo mendim, çdo veprim dhe çdo institucion që më herët është
marrë si i mirëqenë, kështu duke i përfshirë edhe mediat tradicionale. Pra, tashmë gazetat për
tu përshtatur me transformimin e peizazhit mediatik kanë filluar që të transformojnë
përmbajtjen, por në shumicën e rasteve formën, me qëllim që ti mbijetojë konkurrencës nga
mbizotërimi i një mediumi i cili është i sapo zbuluar. Duke zëvendësuar kështu fuqinë e
mediumit paraprak që ka pas fuqinë dhe mbizotërimin e audiencës deri në zbulimin dhe
zhvillimin e atij mediumi. Në të kundërtën teknologjitë mbizotëruese të mediave në një epokë
të caktuar historike sipas (Deibert, 1995) zëvendësohen nga media të reja nëse ndalojnë të
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përmbushin funksionet e tyre shoqërore. Siç, po ndodh rasti me gazetat ditore të cilat në
pamundësi të funskionalizojnë rolin e tyre në aktualitetin dhe shpejtësinë e lajmeve, çdo ditë e
më shumë po zëvendësohen me gazetat online (portalet).
Për dallim nga mediumet e mëparshme “përçarëse”, interneti minoi gazetat tradicionale duke
ofruar një hapësirë lajmesh për botimin e teksteve të lajmeve dhe reklamave - dy burimet
kryesore të të ardhurave për printime (Saksena & Hollifield, 2009, p. 77). Ndikimi i kësaj
“zhvendosje” tek gazetat e shtypura ka pas efekt në rënie të konsiderueshme në prodhimin dhe
shpërndarjen e tyre, në rënie të lexueshmërisë si dhe në kohën dhe sasinë e leximit të lajmeve
nga lexuesit të gazetave. Pra, meqenëse numri i gazeve ka rënë dukshëm, e vetmja rrugëdalje
është ndryshimi i vetë gazetës (Dervishi, 2000, p. 48). Mundësitë që tashmë ju ofrojnë
teknologjitë e zhvilluara, telefonat e mençur dhe interneti, nuk mund të ofrojnë mediat e
shtypura. Kjo sipas (Watson, 2018) është e matshme për shkak se në vitin 2017, gazetat e
shtypura në mbarë botën u shitën 536.6 milionë njësi - rreth 700 mijë kopje më pak se një vit
më parë.

2.3.1 Transformimi i gazetave në versionin online
Çdo ditë e më shumë po shtohen rastet e mbylljeve të gazetave ditore të shtypura dhe vazhdimi
i tyre vetëm në versionin online, duke e transformuar kështu gazetën nga versioni i shtypur në
atë online. Shembuj të shumtë kanë ndodhur edhe në vendet e zhvilluar në botë e jo vetëm në
vendet në tranzicion siç është Kosova. Sipas Hollander i parafrazuar nga (Selimi, 2018)
“Kalimi nga gazetat e shtypura në internet bëhet për disa arsye, dhe dy prej tyre janë kostoja
më e ulët dhe shpejtësia e dërgimit. Pa marrë fare koston e këtyre mediave, shpërndarja e
lajmeve është e qartë dhe e drejtpërdrejtë që shmang prekshmërinë dhe kostot e shpërndarjes
së kopjeve të letrës “.
Viktima e fundit e teknologjisë është gazeta ditore e mirënjohur amerikane “express”, e cila
ishte pjesë e së përditshmes së mirënjohur amerikane “Washington Post”. Më 12 shtator 2019,
gazeta nëpërmjet artikullit me titull: “Shpresoj ti shijoni telefonat e juaj të qelbur” njoftoi
lexuesit e saj se do të ndalet botimi i gazetës në versionin e shtypur. Gazeta “Washington Post
Express” që 16 vite është shpërndarë falas nëpër qytet dhe për udhëtarët në Metro në
Uashington dhe kishte një tirazh prej rreth 130,000 kopje në ditë, një numër që ka rënë nga një
kulm prej 190,000 sa ishte në vitin 2007 (Halaschak, 2019).
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Figura 1. Ballina e numrit të fundit të gazetës amerikane “Washington Post Express” e datës 12
shtator 2019 (Council of DC, 2019)

Në rast se gazetat e shtypura bëjnë transformim në versionin elektronik, atëherë sipas (Ihlström,
2005) gjatë procesit të transformimit të gazetës nga versioni i shtypur në atë online, ekipi duhet
të ketë parasysh faktin se "një gazetë në internet nuk mund të jetë një përkthim i rreptë i
produktit të shtypur". Andaj, (Ihlström, 2005) vë theksin edhe tek nevoja e transformimeve
përmbajtjesore dhe vizuele. Përzgjedhja dhe përshtatja e cilësisë së gazetave të shtypura në
epokën digjitale tashmë është e nevojshme, për shkak se sipas (Dozier & Rice, 1984), (Fico
& el., 1987), (Heeter & el., 1989) gazetat online kanë tendencë të organizojnë lajmin në
kategori të ditës, të cilat i tërheqin lexuesit menjëherë në ato tregime që kanë më shumë gjasa
të përshtaten me preferencat e tyre të informacionit. Kjo krijon mandej probleme për lexuesit
e gazetës të cilët kanë vështirësi në marrje të informatave cilësore dhe të përzgjedhura, sikurse
ndodhë me lexuesit e versionit online. Derisa një gazetë gjatë raportimit të një ngjarje, përveç
synimit për ta raportuar lajmin, sipas (Ahmeti, 2018, p. 58) mundohet të sjellë sa më shumë
detaje për ngjarjen, duke e bërë atë sa më të kompletuar, mediat online e kanë synim sjelljen e
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lajmit, por jo të kompletuar me hollësi. Kështu që gazetat duhet të diversifikojnë përmbajtjen
e tyre për t'i shërbyer më mirë audiencës së tyre (Scheuer, Bron, & Kind, 2011, p. 81). Mirëpo,
sipas (Thurman & Herbert, 2007) transformimi i gazetave nga versioni i shtypur në atë online
ka krijuar edhe vështirësi të mëdha për shkak se gazetat, tradicionalisht, janë përcaktuar nga
gjeografia, por ato nuk kufizohen nga të njëjtit kufij kur lëvizin në internet. Si e tillë, ato
përballen me më shumë audiencë të përhapur në kohë dhe hapësirë, të cilat mund të paraqesin
probleme për gazetarët për të përmbushur nevojat e ndryshme të këtyre audiencave që mund të
jenë në pjesë të tjera të botës.

2.3.2 Transformimi i përmbajtjes së gazetave ditore
Lajmet dhe informata të ndryshme tashmë mund ti gjejmë në mediat online, shumicën e rasteve
pa asnjë kosto shtesë. Në këtë epokë digjitale, përveç konkurrencës së ashpër të mediave online,
një ndër problemet që po ballafaqohen gazetat është përmbajtja e tyre, ku sipas (Alterman,
2008), tashmë shumë gazeta në vend se të bëjnë përshtatjen e përmbajtjes dhe të jenë atraktive
për lexuesit në këtë kohë kur rrezikohet ekzistenca e tyre prej lajmeve të internetit ato sipas
(Alterman, 2008), kanë bërë të kundërtën duke shkurtuar mbulimin e tyre të lajmeve
investigueseve dhe kanë bërë shkurtime të ndryshme karakteristike, siç kanë të bëjnë me
kolumnet dhe analizat tjera, të cilat dikur kanë qenë atraktive për lexuesit. Me këtë gazetat e
bëjnë produktin më pak interesant për lexuesit, kjo mund të kontribuojë në një rënie 10 herë
më shumë, në të cilën më pak amerikanë blejnë gazeta dhe shpenzojnë më pak kohë me të, pasi
ka më pak materiale për t'i tërhequr ato (Alterman, 2008). Problemet e industrisë së gazetave
të shtypura i identifikon edhe (Stenström , 2009) ku i cilëson gazetat e shtypura si shumë të
ngadalta, e që në ballinat e tyre mbajnë mbishkrimin se janë lajme të sotshme, e në të vërtetë
lajmet janë të djeshme. Arsyeja pse shpejtësia e shpërndarjes së lajmeve nga gazetat e shtypura
më parë nuk ka qenë problem, sikur që është tani, sipas (Stenström , 2009) është për shkak se
nuk kishte një mënyrë tjetër më të shpejtë për të marrë lajme. Mirëpo, tani, sipas tij, qasja në
internet ka bërë që shpejtësia të jetë e domosdoshme ku çdokush konkurron të jetë i pari në
shpërndarjen e lajmit. Po ashtu (Stenström , 2009) vë në pah problemet e gazetave që sipas tij
ndër më të theksuarat është se ato përmbajnë rishkrime të dobëta, ose kopje të thjeshta, të
artikujve nga vende të tjera. Arsyetimi është ndoshta se ata po përpiqen të jenë shterues, të
japin një pamje të gjerë të asaj që ka ndodhur. Problemi është, se përmbajtja e tyre unike shpesh
nuk shihet edhe nga sasia e madhe e përmbajtjes të ripublikuar nga të tjetër. Në këtë kohë
tranzicionale të transformimit dhe mbijetesës së gazetave të shtypura (Stenström , 2009)
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sugjeron që botuesit e gazetave të shtypura kanë vetëm dy opsione, ose të mendojnë për
shkrimin e artikujve të veçantë, duke shpresuar se cilësia do të jetë mjaft e lartë për ta kthyer
tendencën dhe vëmendjen e lexuesve, ose duhet të mendojnë që të dorëzohen.
Andaj, përshtatja dhe ndryshimi i përmbajtjes dhe produkteve që ofrojnë kompanitë e gazetave
të shtypura, sipas studiuesve shihet si çelësi për mbijetesën e tyre në këtë epokë digjitale. Sipas
(Nyström, 1985) ndryshimet janë për shkak të një rënie të vazhdueshme në qarkullimin e
gazetave, lexuesve dhe reklamuesit. Zhvillimi i produktit të ri konsiderohet si një çelës për të
reaguar ndaj rënies së lexueshmërisë të gazetave të shtypura. Sipas (Foxall, 1993) duhet të
bëhet modifikim i produktit ekzistues apo futja e një produkti të ri që plotëson nevojat
bashkëkohore. Andaj, kompanitë e gazetave rreth globit po ndryshojnë mënyrën e tyre të
prodhimit dhe shpërndarjes së lajmeve (Clemons & Lang, 2003). Sipas rezultateve të
hulumtimit të (Alavioon, 2016), teknologjia e informacionit ka ndryshuar çdo aspekt të punës
së tyre dhe për këtë arsye industria e gazetave duhet të punojë ndryshe.

Pra, gazetat duhet të ndryshojnë përmbajtjen dhe formën e lajmeve, për tu përshtatur me
kërkesat e lexuesve të cilat tashmë kanë ndryshuar me zbulimin e mediave online. "Ne kemi
folur për këtë, në mënyrë dramatike; krejtësisht është me të vërtetë një revolucion. Nuk është
që të ekzagjerohen për të thënë se është një revolucion. Është një mënyrë krejtësisht e ndryshme
për të punuar “... (Alavioon, 2016, p. 17). Ardhja e revolucionit digjital e ka bërë biznesin e
medias të vetëdijshëm për nevojën për t'u transformuar në përshtatje me këtë mjedis të ri
(Khattak & el., 2012). Në ditët e sotme njerëzit janë në gjendje të lexojnë lajmet përmes një
game më të gjerë të medias që e bën lajmin më të lehtë në krahasim me të kaluarën ku njerëzit
kanë pasur qasje në lajme vetëm për disa media të lajmeve (Kit & Guang, 2015).

2.4

Zhvillimi i gazetave ditore në Kosovë

Nën sundimin e sistemit socialist, në vendet e Ballkanit perëndimor ashtu edhe në Kosovë,
mediat drejtoheshin nga shteti, sidomos media e shtypur e cila përveç që kontrollohej nga
shteti, propaganda dhe censura ishin më se të zakonshme. Gjatë regjimit të ish-presidentit serb
Slobodan Millosheviq, përderisa mediat kryesore serbe po i shërbenin propagandës qeveritare,
media në gjuhën shqipe ishte ndaluar tërësisht, ndër to edhe gazeta e parë shqiptare në Kosovë
“Rilindja”, e cila ishte si organ i Frontit të Përbashkët Nacional Çlirimtar të Kosmetit. Numri
i parë i gazetës “Rilindja”, doli menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore, më 12 shkurt 1945 në
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Prizren. Gazeta u shtyp në Shtypshkronjën Shtetërore në Prizren nga numri 1 deri në 60-të,
ndërsa numri 61 i gazetës faqoset dhe shtypet në Prishtinë në Shtypshkronjën Krahinore të
Frontit Popullor. Nga 29 nëntori 1958 “Rilindja” vazhdon rrugëtimin e saj si gazetë e
përditshme. Redaksia e gazetës “Rilindja” filloi punën me një redaktor dhe tre gazetarë ndërsa
tirazh i shtypur nga Shtypshkronja Shtetërore në Prizren i numrit të parë të saj ishte 1000 kopje
dhe kishte vetëm katër faqe. Sipas (Salihi & Hyseni, 2012) gazeta Rilindja në vitin 1984 bëri
një shpërthim në treg, kur mbërriti një tirazh ditor prej 48.768 copësh.

Figura 2. Ballina e Gazetës “Rilindja”, numri i parë i saj i botuar, më 12 shkurt 1945

Fillimisht u publikua si gazetë e përjavshme, ndërsa më 29 nëntor 1958 Rilindja vazhdoi
rrugëtimin e saj si gazetë e përditshme (Salihi & Hyseni, 2012) dhe shtypej nga Shtypshkronja
Krahinore të Frontit Popullor në Prishtinë. Mirëpo, sipas (Sinani, 2018, p. 5) nga disa gazetarë
dhe punonjës të “Rilindjes”, në muajt e parë të vitit 1999, në kushtet e luftës, rikthyen dhe
nxorën gazetën e përditshme Rilindja në Prishtinë, duke punuar nëpër shtëpitë e tyre, dhe në
këto rrethana përkundër rreziqeve të mëdha gazeta doli derisa gazetarët dhe punonjësit e saj u
dëbuan bashkë me popullin edhe nga shtëpitë e tyre dhe nga Kosova. Rilindja u botua në
Prishtinë edhe gjatë kohës të luftës, nga 22 shkurti deri më 24 mars 1999, me po këtë emër.
Pas mbylljes së gazetës ditore “Rilindja” dhe së bashku me të edhe televizioni i vetëm në gjuhën
shqipe në Kosovë “RTP”, nga regjimi i ish-sistemit të Millosheviqit, mediumi i vetëm shqip
që vazhdoj dhe u lejua që të funksiononte edhe më tutje ishte gazeta “Bujku”.
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Më 5 shtator 1990, qeveria serbe ndaloi botimin e saj. Por me hyrjen e forcave të NATO-s, më
12 qershor 1999, ajo u shfaq përsëri, por kësaj radhe me faqe shtesë dhe disa prej tyre me
ngjyra. Ishte pa dyshim një nga gazetat kryesore të shitura në sferën shqiptare. Qarkullimi
maksimal i saj ishte gjatë festave të Vitit të Ri, deri në 234,000 kopje. Në vitin 2002, ambientet
e gazetës u bllokuan nga administrata e UNMIK-ut, dhe u rendit si pronë e Agjencisë Kosovare
të Privatizimit, duke e mbyllur atë papritmas (KOHA, 2019). Numri i fundit i saj special ishte
botuar më 30 dhjetor 2008, në ballinën e së cilës shkruante “Gazeta Tradicionale e Kosovës”,
dhe artikulli kryesor i këtij numri ishte “Kosova shtet në OKB”. (Salihi & Hyseni, 2012),
(KOHA, 2019). (Jashari, 2019) .

Në vitin 1990, nga mediat nacionale në Kosovë botohej vetëm një gazetë e përditshme Rilindja
(Sinani, 2018, p. 5). Ndërsa, numri i parë i gazetës “Bujku” doli nga shtypi më 18 janar 1992
pas më shumë se gjashtë muajsh që nga mbyllja e Gazetës “Rilindja” dhe Radios dhe
Televizionit të Prishtinës, që sipas kryeredaktorit të parë të saj Behlul Jashari, që është
parafrazuar nga (Sinani, 2018, p. 4)” gazeta e përditshme Bujku doli deri në prag të vitit 1999,
derisa u dëbua me dhunë nga Pallati i Rilindjes nga administrata dhe forcat okupatore serbe.
Ndërsa, një ndër gazetat më me rëndësi në Kosovë, e cila ende vazhdon të publikohet në tregun
e Kosovës, Koha Ditore sipas (IREX, 2015, p. 123) numrin e parë të saj e publikoi në vitin
1997, duke i dhënë Kosovës njëfarë shkalle të pluralizmit mediatik për herë të parë në historinë
e saj.

2.4.1 Gazetat ditore në Kosovë nga viti 1999 deri në vitin 2019
Në Kosovën e pasluftës, që i referohet vitit 1999 e tutje, tregu i mediave cilësohet si një ndër
fushat me zhvillimin më dinamik sesa çdo fushë tjetër. Vetëm një vit pas përfundimit të luftës
së vitit 1999 në Kosovë, kishte rreth 100 transmetues, rreth dhjetë gazeta, disa javore dhe
dhjetëra dyjavësh, botime mujore dhe revista të tjera. Ky bum zhvillimi i pashembullt duhet t'i
atribuohet rrethanave të krijuara me përfundimin e regjimit shtypës serb dhe mbështetjes për
media të reja nga donatorë qeveritarë dhe jo-qeveritarë që mbërritën në Kosovë pas luftës
(Berisha I. , 2004). Kosova ka një treg shumë të ri të mediave që u zhvillua tek pas vitit 1999,
në kuptimin e mirëfilltë të mediave pluraliste (Hoxha, 2017). Gjatë viteve të para pas luftës në
Kosovë mediat nuk janë menaxhuar siç duhet si biznese gjeneruese me përvojë dhe ishin
kryesisht të financuara nga donatorët. Gazetat ishin në gjendje më të mirë financiare sesa
mediat elektronike, kjo për shkak të natyrës së tregut, pasi gazetat kishin konsumatorë më
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besnikë se mediat tjera dhe një rrjedhë të qëndrueshme të të ardhurave nga shitja e kopjeve
(IREX, 2003, p. 48).

Në dekadën e kaluar mbyllja e gazetave në vend, përveç problemeve financiare arsyet lidheshin
kryesisht me probleme politike. Mbyllja e gazetave ditore për shkaqe politike kryesisht kishin
të bëjnë me anshmërinë e gazetave në raport me partitë politike. Siç ishte rasti i mbylljes së
gazetës së përditshme “24 Ore” e cila pushoi së botuari në janar të vitit 2003 (Szilàgyi, 205)
për t'i shpëtuar sanksioneve të Komisionit të përkohshëm të Mediave, pas vrasjes së ishkomandantit të UÇK-së, Tahir Zemaj, kundër të cilit gazeta publikoi akuza të ashpra për tradhti.
Një ndër mbylljet më të veçanta ka qenë rasti i gazetës “Dita”, e cila nuk ishte mbyllur për
shkaqe financiare apo për shkak të partive politike. Kjo gazetë u mbyll me vendim ekzekutiv
të UNMIK-ut Nr. 2000/2, datë 2 qershor 2000 për mbylljen e zyrave të gazetës Dita (CE, 2005),
me urdhër të Përfaqësuesit të Misionit të UNMK-ut3 në Kosovë (Semini, 2005). Gazeta Dita u
mbyll si rezultat i publikimit të një artikulli më 27 prill 2000, “Kur Petar bëhet Pjetri” së
bashku me një fotografi të Petar Topoljski, një nëpunës serb i UNMIK-ut, cili në këtë artikull
akuzohej për veprimtari kriminale kundër shqiptarëve gjatë aksionit të NATO-s në Kosovë.
Më 15 maj, trupi i vdekur i Petar Topoljski u gjend në fshatin Rimanishtë, jo larg Prishtinës.
Topoljski kishte rreth një javë që nuk ishte dukur në punë, pasi emri, fotografia dhe adresa e tij
ishin publikuar në të përditshmen kosovare “Dita”, bashkë me akuzën se ai ishte paraushtarak
serb dhe se kishte marrë pjesë në dëbimet në masë të shqiptarëve nga provinca. (Abrahams ,
2002, p. 500).

Në qershor të vitit 1999 u ribotua gazeta Koha Ditore, pas shkatërrimit të zyrave dhe
shtypshkronjës së gazetës Koha Ditore në mars të po të njëjtit vit nga forcat serbe, gjatë luftës
së fundit në Kosovë. Gazeta Koha Ditore për herë të parë ishte publikuar në mars të vitit 1997.
Gazeta Koha Ditore gjatë vitit 2004 kishte 16 mijë ekzemplar të shtypur në ditë, ndërsa 12 mijë
prej tyre arrinin të shiteshin. (Berisha I. , 2004). Një tjetër ribotim i gazetës ditore ndodhi edhe
i gazetës Kosova Sot, e cila po ashtu ishte mbyllur nga forcat serbe në mars të vitit 1999, ndërsa
ishte botuar për herë të parë si gazetë ditore në shtator të vitit 1998. Gazeta Kosova Sot gjatë
vitit 2004 kishte 7 mijë ekzemplarë të shtypur në ditë, ndërsa vetëm 1 mijë prej tyre arrinin të
shiteshin. (Berisha I. , 2004). Në vitin 2001 gazetat më të lexuara ishin Bota Sot, Koha Ditore
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dhe Zëri, e që në atë periudhë gazetat prodhojnë një mbulim më të mirë lokal sesa media
elektronike, ku në përgjithësi, veprimet e bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë dhe ngjarjet
dhe çështjet politike në mbarë krahinën marrin pjesën më të madhe të mbulimit të mediave.
(IREX, 2015, p. 126) Në vitin 2004 figuronin vetëm 5 gazeta ditore në Kosovë e ndër to ishin
Koha Ditore , Bota Sot, Zëri, Epoka e Re dhe Kosova Sot, të cilat në ditë shtypnin një tirazh
total afër 50 mijë ekzemplarë, ndërsa nga këto gazeta arrinin të shiteshin deri në 31 mijë
ekzemplarë (Berisha I. , 2004).

Mirëpo, përveç problemeve me tirazh të shitur, gazetat ditore në Kosovë sipas raportit të
(OSCE, 2014) kanë problem edhe me të dhënat sa i përket reklamave në gazeta, ku sipas këtij
Raporti rezulton se nuk ka të dhëna të pavarura për numrin e saktë të kopjeve të shitura dhe
shifrat e gazetës zakonisht fryhen nga botuesit për të kërkuar një pjesë më të madhe në tregun
e reklamave. Numrat e qarkullimit të gazetës raportohen vetë nga gazetat dhe nuk ka asnjë
burim të pavarur të verifikimit të palëve të treta (OSCE, 2014, p. 7). Ndërsa, sot për sot askush
nuk e di saktësisht se si arrijnë gazetat ditore të mbahen në treg, kur çmimi nuk ua mbulon
shpenzimet dhe kur tirazhet e shitura janë më se modeste. Nëse ky është trendi i shpërndarjes,
edhe me kushtin që të shiten të gjithë ekzemplarët, e sigurt është që asnjë gazetë nuk do të
mbijetojë në treg nga shitja (Krasniqi M. , 2017, p. 35).

2.5

Transformimi dhe kriza e industrisë së gazetave ditore në Kosovë

Shumica e gazetave në Kosovë kanë hasur në vështirësi, disa të tjera duke parë trendët e
zhvillimit të teknologjisë dhe kërkesës së lexuesve kanë transformuar shërbimin dhe produktin
e tyre në version online, ndërsa disa të tjera kanë tentuar që të adaptojnë forma të ndryshme
konvergjente me qëllim të ruajtjes apo shtimit të lexuesve. Sektori aktual i gazetave ditore në
Kosovë është transformuar shumë nga karakteristikat e tij të epokës së para-internetit. Ritmi i
ndryshimit është përshpejtuar që nga viti 2011, veçanërisht nën kërcënimin e mediave online,
të cilat jo vetëm që kanë tërhequr lexuesit që të migrojnë në platforma të ndryshme të lajmeve
online për tu informuar për ngjarje dhe aktivitete të ndryshme, por gjithashtu kanë ndikuar në
kalimin e reklamave nga mediat tradicionale, me theks të veçantë gazetat tek platformat e
ndryshme online, duke përfshirë edhe mediat sociale.

Qëndrueshmëria e dobët financiare ka bërë që gazetat të zhvillohen më ngadalë në një kohë që
audienca ka ikur me kërkesat e saj në botën digjitale. Disa prej të përditshmeve kosovare janë
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mbyllur e disa të tjera kanë kaluar tërësisht në versionin online. (Berisha A. , 2018). Mbijetesa
e gazetave tradicionale sipas (Selimi, 2014) është e ndërlidhur me financat. Që do të thotë se
sa më shumë të ketë derdhje të mjeteve nëpër medie, kualiteti i tyre do të ishte më i madh dhe
brendia e tyre do të ishte më e pëlqyeshme. Përderisa për biznese të ndryshme, e sidomos ato
tregtare, thuhet që për mbarëvajtje të tyre luajnë rol tri parimet : vendi, vendi, dhe vendi. Në
media luajnë rol tre parime të tjera: mjetet financiare, mjetet financiare, dhe mjetet financiare.
(Selimi, 2014).

Rastet e mbylljes së gazetave në dy dekadat e kryesisht kanë të bëjnë me problemet financiare
apo probleme tjera që ndërlidhen me funksionimin e gazetës, siç është rasti i mbylljes së gazetës
Kosova Sot gjatë vitit 2018. (Gazetaexpress.com, 2019) shuarjen e gazetës Kosova Sot në
versionin e shtypur e quan si “ngrënje të kokës” së gazetës nga teknologjia, ku sipas kësaj
gazete zhvillimi i teknologjisë informative po “i varros” gazetat e shtypura në Kosovë. Sipas
studiuesve (Scheuer, Bron, & Kind, 2011, p. 79) një ndër problemet kryesore të gazetave ditore
në vend është mosqëndrueshmëria dhe problemet financiare të tyre, kjo për shkak se mediat
janë kritikuar për ofrimin e lajmeve protokollare, një strategji mbrojtëse që disa media përdorin
për të shmangur përplasjet me partitë politike, qeverinë dhe institucionet ndërkombëtare. Asnjë
prej gazetave ditore aktualisht nuk është në gjendje të mbijetojë vetëm nga të hyrat e tirazhit të
shitur të gazetave, gjë që të hyrat nga marketingu bëhen më të rëndësishme, që kryesisht vijnë
nga politika dhe institucionet qeverisëse. Situata e tyre ekonomike është shumë e rëndë dhe ato
varen nga reklamat e qeverisë. Sipas (Cani, 2010) një prej fushave ku partitë politike,
institucionet dhe ekonomia më së shumti bëjnë presione është ajo e reklamave, prej të cilave
varet ekzistenca e shumicës së mediave në Kosovë. Gjendje e ngjashme mbretëron jo vetëm në
gazeta, por edhe në mbi 100 media elektronike.

2.5.1 Kriza e gazetave ditore në Kosovë
Kriza globale financiare e vitit 2008, si në çdo sektor ekonomik, ka lënë pasoja edhe tek sektori
i mediave në Kosovë, veçanërisht tek gazetat ditore. Nga viti 2011 deri në vitin 2019 u mbyllen
tri gazeta ditore, duke rezultuar në humbje të vendeve të punës për gazetarët. Megjithatë, media
që janë të afërta me politikën duket se i rezistojnë më mirë krizës dhe sigurojnë më lehtë fonde
për reklama (Brogi & et.al, 2014). Në dhjetor të vitit 2014 gazeta e përditshme “Tribuna” u
mbyll, në versionin e shtypur, duke ju ndërprerë kontratat e punës dhjetë punëtorëve. Gazeta
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Tribuna transformoi gjithë aktivitetin e saj në versionin online, informatat për lexuesit e saj i
publikonte në portalin : http://www.gazetatribuna.com/.

Gazetarët në gazetat ditore në Kosovë për shkak të pasigurisë së statusit të tyre të punësimit në
mediat tradicionale, shpeshherë me kontrata të afatit të shkurtër, vet-punësimi me portale të
tilla për interesa të ndryshme i lejoi ata që të bëhen vet pronarë, redaktorë, mbledhës të lajmeve,
disenjerë e menaxherë të marketingut. Si ilustrim, një ish-gazetar që u sulmua fizikisht nga
pronari i gazetës në të cilën punoi ai e krijoi organizatën e vet mediale, që funksionon vetëm
online – gazetën elektronike “Fjala” (Hoxha, 2017). Në vitin 2015 shteti i Kosovës, i
kategorizoi gazetat si interes publik, kjo me qëllim të heqjes së TVSH-së për këtë industri, ku
në bazë të kësaj me Ligjin Nr. 05/L -037 dhe Udhëzimin Administrativ Nr. 03/2015 për
zbatimin e TVSH-së, lirohet nga Tatimi mbi Vlerën e Shtuar furnizimi i gazetave dhe botimeve
periodike. (GZ.RKS, 2015).

Gjatë vitit 2010 në tregun e Kosovës janë publikuar 9 gazeta ditore: Bota Sot, Epoka e Re,
Lajm, Koha Ditore, Kosova Sot, Tribuna Shqiptare, Infopress, Express, Zëri, ndërsa në vitin
2019 që nga 1 maj publikohen vetëm 4 gazeta ditore: Koha Ditore, Zëri, Epoka e re dhe Bota
Sot (Reporteri.net, 2019). Gazetat e shtypura çdo ditë e më shumë kanë tendenca për t’u shuar
apo për të kaluar në versionin online. (Lumi & Selimi, Impact of technology and internet on
the media market in Kosovo, in daily print newspapers and online newspapers, 2018). Niveli
i supozuar i lexuesve të gazetave është më pak se 10 përqind e popullsisë. Rëndësia e mediave
për auditorët dhe lexuesit në Kosovë është më e dobët se më parë; struktura e mediave ka
nevojë për ndryshime, siç është sistemi i përditshëm politik në Kosovë. Sondazhi tregon se
interesi për median e shkruar vjen kryesisht nga grupmoshat 36 deri në 45 vjeç (Bauer &
Vujovic, 2005, p. 34).

Shumica e gazetave nuk janë të qëndrueshme nga pikëpamja financiare dhe janë shumë të
politizuara. Ato janë kritikuar për ofrimin e lajmeve protokollare, një strategji mbrojtëse që
disa media përdorin për të shmangur përplasjet me partitë politike, qeverinë dhe institucionet
ndërkombëtare (Scheuer, Bron, & Kind, 2011, p. 79). Në dy dekadat e fundit gazetat e shtypura
në Kosovë kanë pësuar rënie drastike, si rezultat i zhvillimit të hovshëm të mediave online,
sidomos portaleve. Mediat kanë pësuar transformim si në formë ashtu edhe në përmbajtje.
Edhe në Kosovë si në shumë vende të botës, çdo ditë e më shumë ka tendencë që të shuhen së
ekzistuari gazetat ditore në formatin e shtypur. Zhvillimi i teknologjisë ka ndikuar që lexuesit
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tashmë të konsumojnë lajmet ditore më shumë në mediat online sesa në gazetat e shtypura.
Kohëve të fundit shqetësim më i madh është numri i madh i portaleve, të cilat padyshim janë
duke zënë vendin e gazetave ditore, dhe sipas statistikave të fundit, rreth shtatëmbëdhjetë
përqind e popullsisë janë informuar përmes internetit dhe vetëm dy përqind përmes gazetave.
(Dalipi & Sahiti, 2017, p. 943).

2.5.2 Transformimi i gazetave në versionin online
Gazeta Express, është një ndër gazetat e para që ka kaluar nga versioni i shtypur në formatin
online, e cila nga 14 shkurt 2005 deri më 22 mars 2013 funksiononte si version i shtypur, ndërsa
nga 22 mars 2013, është tërhequr nga shtypi në letër, për të vazhduar vetëm në versionin
elektronik. Në figurën Nr. 2 është paraqitur ballina e numrit të fundit të versionit të shtypur të
gazetës Express.

Figure 1. Ballina e numrit të fundit të versionit të shtypur të gazetës Express4

GazetaExpress.com është shndërruar në web-faqen më të vizituar shqiptare, që lexohet nga
shqiptarët në mbi 150 vende të botës. Përmbajtja e GazetaExpress.com çdo ditë përditësohet
brenda 24 orëve nga gazetarët, që punojnë ekskluzivisht për portalin. Lexueshmëria e gazetës
Express, në versionin online ka rritje nga viti në vit. Në vitin 2013, Leonard Kerquki,

4

Në numrin e fundit të gazetës së shtypur Express, më 22 mars 2013, lexuesit janë njoftuar se po mbyllet versioni
i shtypur i gazetës dhe gazeta vazhdon në versionin online.
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kryeredaktor i gazetës Express, pati deklaruar për portalin (Telegrafi, 2013) se mbyllja e
edicionit të shtypur të gazetës është një vendim strategjik i drejtuesve të mediumit. Sipas tij,
gazeta Express paratë dhe stafin profesional do t’i orientojë plotësisht në portal (gazetë online),
për shkak se sipas statistikave të fundit, rreth 17% e popullsisë informohet përmes internetit
dhe vetëm dy për qind përmes gazetave. “Këtë trend ne nuk guxojmë t’ia huqim”, pati theksuar
Kerquki. (Telegrafi, 2013). Kerquki gjithashtu ka theksuar se përkundër faktit që si çdo risi
tjetër, edhe informimi përmes portaleve shihet me skepticizëm “përvoja ndërkombëtare na
dëshmon se lexuesi i portaleve është shumë më i disiplinuar, informohet më saktë sesa lexuesi
i gazetave, i radiove apo i televizioneve”. (Telegrafi, 2013). Por pavarësisht prej zhvillimeve
pozitive në rritje të gazetarisë online në Kosovë, momentalisht paraqet një “treg kaotik” për
arsye se është krijuar biondja se është lehtë të hapet një medium, (Ahmeti, 2018, p. 20).

2.5.3 Transformimi i përmbajtjes së gazetave ditore në Kosovë

Gazetat çdo ditë e më shumë në faqet e tyre publikojnë lajme politike, shumica nga ato
aktivitete publike janë tashmë të publikuara në internet, një ditë më parë. Kështu, në njëfarë
kuptimi, kompanitë e gazetave kanë mbjellë farat e vdekjes së tyre duke furnizuar një numër
pothuajse të pakufizuar të faqeve me përmbajtje dhe tregime të përditshme me informata jo
atraktive për qytetarët. Edhe pse raportet me autorësi dhe veçanërisht raportet investiguese
(hulumtuese) janë të shtrenjta, ndërsa raportet komentuese të ngjarjeve tashmë publike janë
shumë të mira. Mirëpo gazetat duhet të kenë parasysh, se askush nuk do të paguajë për lajme
tashmë të publikuara një ditë më parë. (Alterman, 2008). Sipas (ASK, Gratë dhe Burrat në
Kosovë 2016-2017, 2018) mosha mesatare e popullsisë së Kosovës është 30.2 vite, që është
moshë e mjaft e re, që do të thotë që target grupi potencial për të rritur lexueshmërinë e gazetës,
duhet të jenë të rinjtë. Mirëpo, roli i lexuesve dhe perceptimi i tyre ndaj gazetave të shtypura
dhe atyre online, ka ndryshime të rëndësishme për shkak të zhvillimit në teknologjinë e
informacionit dhe komunikimit, internetit dhe digjitalizimit. Perceptimi dhe pritshmëritë nga
mediat dallojnë midis gjeneratave, veçanërisht atë që vjen tek brezi i ri që u rrit së bashku me
ndryshimin e mjedisit medial.

Ka shumë arsye që shpjegojnë rënien e konsumit të gazetave tek të rinjtë: mungesa e kohës,
preferencat për mediat e tjera dhe interesimi i vogël për përmbajtjen (Huang, 2009), (Meijer,
2007), Brezat e rinj, dëshirojnë për përvojat më pjesëmarrëse dhe të përshtatura të medias, ku
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ndërveprimi, kritikat dhe mendimi janë të avancuara. Sipas (Arnould , 2004) rënia e lexuesve
të rinj të gazetave nënkupton humbjen e një tregu potencial të rëndësishëm dhe për rrjedhojë,
një rënie në qarkullim dhe fitim. Pra, mungesa e larmisë së përmbajtjes është përmendur si
arsye e pjesëmarrësve në hulumtimin e (OSBE & KIPRED, 2010), që sipas tyre e çuar në
tirazhin e ultë aktual. Sipas hulumtimit del se faqet e gazetave janë kryesisht të mbushura me
raporte të thjeshta të ngjarjeve politike. Sipas tyre gjithashtu faqet e gazetave janë kryesisht të
mbushura me raporte të thjeshta të ngjarjeve politike.

Drejtori i ekipit të redaksisë koha.net, Zenun Çelaj thekson se asnjëherë nuk ka ndodhur vdekja
e plotë, as e gazetarisë së shkruar, as e gazetarisë me zë dhe me fotografi (Telegrafi, 2013).
Çelaj thekson nevojën që gazetaria e shkruar t’i përshtatet rrethanave, ku sipas tij gazetat duhet
të mos merret me lajme, por me anë të hulumtimeve të ecë përtej lajmeve (Telegrafi, 2013).
Sipas (Dervishi, 2016) gazetat pothuaj e kanë humbur betejën për cilësi. Lajmet, përgjithësisht,
qarkullojnë nga postimet në Facebook, në TV dhe përfundojnë në gazetë. Ndërsa, sociologu
Artan Muhaxhiri ka deklaruar për (Telegrafi, 2013), se natyra e mediave në internet ndonjëherë
e imponon shpejtësinë dhe thjeshtësinë në prezantimin e lajmeve. Sipas Muhaxhirit për këtë
arsye, ato ia përshtatin formatin e informimit lexuesit të tyre tipik, i cili konsiderohet se ka
nevojë për t’u njoftuar me thelbin e lajmit. Por, me kohë, sipas (Telegrafi, 2013) këto media
gjithsesi do të obligohen të ofrojnë edhe shkrime më përmbajtjesore, analiza, reportazhe,
intervista, etj., nëse dëshirojnë t’i zëvendësojnë mediat tradicionale edhe në aspektin kualitativ.

2.6

Gazetat ditore në Kosovë , tregun rajonal dhe atë botëror

2.6.1 Gazetat ditore në Kosovë dhe rajon
Sipas një hulumtimi të (Scheuer, Bron, & Kind, 2011) tregu i gazetave në vendet e Ballkanit
nuk është i njëjtë, për shkak se në vende tjera edhe përkundër që kishte popullsi me numër më
të vogël kishte numër më të madh të gazetave, siç është rasti me Kosovën, e cila sipas të
dhënave kishte një popullsi 2.1 milionë banorë dhe kishte 8 gazeta të përditshme, në raport me
Bullgarinë e cila kishte mbi 7.5 milionë banorë dhe kishte vetëm 7 gazeta të përditshme.
Numrin më të madh të gazetave në vitin 2011 kishin Shqipëria me 26 sosh dhe Serbia me 18
sosh.
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Shteti

Numri i popullsisë

Numri i gazetave të përditshme

Bosnja dhe Hercegovina

mbi 3.8 milionë banorë

11 gazeta të përditshme

Bullgaria

7.5 milionë banorë

7 gazeta të përditshme

Kroacia

4.5 milionë banorë

4 gazeta të përditshme, (2 mbulueshmëri
nacionale dhe 2 me mbulueshmëri regjionale)

Kosova

2.1 milionë banorë

8 gazeta të përditshme

Maqedonia

2.1 milionë banorë

11 gazeta të përditshme

Mali i Zi

670 mijë banorë

3 gazeta të përditshme

Serbia

7.3 milionë banorë

18 gazeta të përditshme

Shqipëria

3.2 milionë banorë

26 gazeta të përditshme

Tabela 1. Të dhënat e numrit të banorëve dhe numri i gazetave të përditshme të Kosovës dhe vendeve
të rajonit në vitin 2011 (Scheuer, Bron, & Kind, 2011)

Terreni mediatik i mbingarkuar dhe fragmentarizuar në Shqipëri, Maqedoni, Serbi, Mal të Zi
dhe Kosovë nuk shpjegohet dot nga pikëpamja e logjikës së tregut. Për shembull, Shqipëria
mban vendin e parë në Evropë për nga numri i gazetave të përditshme për frymë (26 të tilla, në
një vend me një popullsi prej afro 3.5 milionë banorë), por renditet e fundit në Evropë kur bëhet
fjalë për tirazhin e gazetarëve të përditshme për frymë, sepse në total, këto 26 të përditshme
prodhojnë më pak se 100,000 kopje. (Lani, 2013). Kosova për dallim nga Shqipëria përveç
numrit të ulët të tirazhit të shitur të mediave, ka edhe numrin e vogël të gazetave ditore të
shtypura të cilat vazhdojnë të dalin në treg, ku që nga muaji mars i vitit 2019, kanë mbetur
vetëm 4 sosh, nga 10 sa kishte gjatë viteve 2006 - 20075.

Një studim i kryer nga SEENPM6 në 17 vende ish-komuniste, përfshi të gjitha vendet e
Ballkanit, arriti në disa përfundime interesante lidhur me pronësinë e medias dhe ndikimin e
saj mbi pavarësinë dhe pluralizmin e medias. “Nuk janë faktorët ekonomikë që vënë në lëvizje
tregjet mediatike në Ballkan. Një numër relativisht i madh gazetash të përditshme erdhën në
jetë me qëllim mbështetjen e interesave të caktuara politike. Disa pronarë blejnë organe të
medias me qëllim që të sigurojnë mbështetje për linjat e tjera të bizneseve të tyre”, thuhet në
këtë studim. (Nezaj , 2013, p. 29). Kjo vërehet edhe tek transparenca e gazetave të këtyre
vendeve sa i përket tirazhit dhe të hyrave financiare, kjo është e theksuar sidomos në Kosovë,

5

Të dhëna të analizuara dhe përpunuar nga autorja e këtij punimi, duke marrë për bazë burimet: Raportet e IREX
2001 – 2019, si dhe Raporti i (INDEP, 2015).
6 Rrjeti i Evropës Jug-Lindore për Profesionalizimin e Medias
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ku ende ka vështirësi në sigurimin e informatave të sakta të tirazhit dhe të hyrave të gazetave.
Sipas (Nezaj , 2013) kjo zakonisht është për shkak të kontrollit shtetëror mbi gazetat apo
redaktorët që duan të fshehin numrat e vërtetë për arsye politike ose ekonomike, të tilla si të
mos i frikësojnë reklamuesit që mund të tërhiqen nëse mësojnë të dhënat reale të qarkullimit.

2.6.2 Trendët botërore të gazetave ditore
Duke u bazuar në Raportin (WAN-IFRA, 2017), në figurën Nr.3 është paraqitur ndryshimi i
qarkullimit vjetor dhe 5 vjetorë të gazetave ditore të shtypura në botë të ndara sipas regjioneve.
Gjatë periudhës 5 vjeçare (nga 2012 deri në 2016), vërehet se ka pasur një rënie të madhe
pothuajse në gjithë botën, përveç vendeve të Azisë duke përfshirë edhe Indinë, ku gjatë
periudhës 5 vjeçare ka pasur një rritje të ndjeshme prej +40%, dhe në rritje të lehtë gjatë po të
njëjtës periudhë në Afrika&MENA7 prej +0.2%. Ndërsa rajonet sikurse Evropa, Australia &
Oqeania, Amerika Veriore, Amerika Latine, kanë pësuar rënie drastike të qarkullimit të
gazetave ditore, përgjatë periudhës 5 vjeçare (nga 2012 deri në 2016), ku në Evropë në
periudhën 5 vjeçare ka pasur rënie prej -20.5%, në Amerikën e Veriut diku rreth -11.6 %,
Amerikën Latine -5.3, si dhe rënia më e madhe vërehet në rajonin e Australisë & Oqeanisë, ku
qarkullimi 5 vjeçar në këtë rajon ka rënë deri -30.7% .

Figure 2. Qarkullimi vjetor dhe 5 vjeçar i gazetave ditore të shtypura – ndryshimi sipas rajonit 8

Në anën tjetër, mediat në internet kanë filluar të jenë qartë burimi kryesor i reklamimit në
tregun global të mediave. Gjatë vitit 2016 ato tejkalojë edhe TV, që deri në atë kohë ishte

7

MENA është një akronim në gjuhën angleze që i referohet rajonit të Lindjes së Mesme dhe Afrikës së Veriut.

8

Të dhëna të analizuara dhe përpunuar nga autorja e këtij punimi, duke marrë për bazë Raporti i (WAN-IFRA,
2017)
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burimi kryesor i reklamimit në tregun global medial, ndërsa trendi i pjesëmarrjes së industrisë
së gazetave në reklama është në rënie, ku sipas (MarketingCharts, 2017) gjatë periudhës 5
vjeçare (nga 2012 deri në 2016), të ardhurat globale të reklamave në gazeta kanë rënë me 21%,
megjithëse përsëri kjo është rezultat pak më i mirë se rënia prej 24% e përjetuar nga 2011 deri
në 2015. Një ndër tregjet me rënie më të madhe të reklamimit në gazetat e përditshme apo me
pjesëmarrje në tregun e reklamimit të gazetave ditore janë Shtetet e Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, ku sipas të dhënave të raportit vjetor të (WAN-IFRA, 2017) reklamimi i gazetave
në vitin 2017 përbënte më pak se 10% të reklamave totale të SHBA, në krahasim me vitin 2004
ku pjesëmarrja e gazetave ditore në reklamimet totale në SHBA ishte rreth 26%. Pjesa më e
madhe e rritjes së reklamave digjitale shkon në Facebook dhe Google, të cilët sipas (Abu-Fadil,
2017) ato grumbullojnë audiencën më të madhe dhe kapin pjesën më të madhe të të ardhurave
nga reklama. Në vitin 2016, sipas Zenith Google mori 79 miliardë dollarë në të ardhura nga
reklamat globale në krahasim edhe me rrjetin social Facebook që mori tri herë më pak (AbuFadil, 2017).

Me fjalë të tjera në shekullin 21 gazetaria tashmë është bërë e menjëhershme, jo sikurse ka
qenë gazetaria në mediat tradicionale, sidomos në gazeta kur lexuesit është dashur të presin
deri në 24 orë që të marrin informatat për aktivitetet dhe ngjarjet që kanë ndodhur një ditë më
parë. Krejt ky zhvillim i mediave dhe komunikimit ka rezultuar me ndikimin në ndryshimin e
peizazhit medial, në gjithë botën por edhe në Kosovë, sidomos duke afektuar industrinë e
gazetave ku në dekadën e fundit ka pasur rënie drastike të lexueshmërisë së gazetave.

Mundësitë që tashmë ju ofrojnë teknologjitë e zhvilluara, smartphon-ët dhe interneti nuk mund
të ofrojnë mediat e shtypura. Sipas (Watson, 2018) në vitin 2017, gazetat e shtypura në mbarë
botën u shitën 536.6 milionë njësi - rreth 700 mijë kopje më pak se një vit më parë. Mbyllja e
gazetave të shtypura dhe vazhdimi vetëm në versionin online, duke e transformuar formën e
gazetës nga versioni i shtypura në atë online, ngjashëm ka ndodhur edhe në vendet e zhvilluar
në botë, ku gazeta prestigjioze britanike “The Independent”, në mars të vitit 2016 pas tri
dekadave funksionimi ka ndërprerë botimin e gazetës së shtypur duke u fokusuar vetëm në atë
online (Armstrong, 2016), (Independent, 2016).

Në anën tjetër të hyrat nga gazetat online, apo digjitale po rriten me një ritëm të qëndrueshëm,
kryesisht nga përpjekjet e intensifikuara në Evropë dhe Amerikën e Veriut. Por shumë pjesë të
tjera të botës kanë filluar të tarifojnë për përmbajtje dhe po hetojnë strategji të qarkullimit
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digjital. Ndërsa rrymat e të ardhurave tradicionale bien, qarkullimi digjital nuk është shpëtuesi
i vetëm për të kompensuar ato rënie, kjo është arsyeja pse shumë ndërmarrje botuese po
përpiqen me zell të diversifikojnë rrjedhën e të ardhurave të tyre, madje edhe në biznes jotradicional.

Kriza e industrisë së gazetave në epokën digjitale, apo ndryshe që njihet edhe epoka e internetit,
është vërejtur edhe në tregjet më të mëdha botërore, në atë të Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, ku sipas (Pew Research Center, 2019) në vitin 1984 në ShBA gazetat e përditshme
arritën kulmin e qarkullimit, me një total prej 63.3 milionë, ndërsa në vitin 2018 ka rënie
drastike në krahasim me periudhën e lartë cekur, ku qarkullimi ditor i gazetave të përditshme
(të shtypura dhe digjitale të kombinuara) ishte prej 28,554,137. Kriza e industrisë së gazetave
është shkaktuar si rezultat i ndikimit të teknologjive të reja në krijimin dhe shpërndarjen e
lajmeve, si dhe zakonet e leximit që ishte shumë kohë përpara se të shfaqej Interneti, sipas
(OECD O.-o. , 2010) është ndjerë pothuajse në shumicën e vendeve të botës. Sipas (OECD O.o. , 2010) vitet e fundit qasja në një numër të gjerë burimesh lajmesh në internet, rënia e leximit
të gazetës dhe reklamimi dhe të ardhurat e klasifikuara kanë ndikuar ndjeshëm në industrinë e
gazetave në shumicën e vendeve të OECD-së9.

9

OECD përbëhet nga këto shtete anëtare : Australia, Austria, Belgjika, Kanada, Republika Çeke, Danimarka,
Finlanda, , Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Japonia, Korea, Luxemburgu, Meksika,
Holanda, Zelanda e Re, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Republika Sllovake, Spanja, Suedia, Zvicra, Turqia,
Mbretëria e Bashkuar, si dhe Shtete e bashkuara të Amerikës. (OECD, 2019)
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1. Deklarimi i problemit

Në dy dekadat e fundit gazetat e shtypura në Kosovë kanë pësuar rënie drastike të tirazhit të
shtypur dhe të shitur, por edhe rënie të numrit të gazetave. Gjithë kjo si rezultat i zhvillimit të
hovshëm të mediave online, sidomos portaleve. Gazetat ditore kanë pësuar transformim si në
përmbajtje por më shumë edhe në formë. Zhvillimi i teknologjisë ka ndikuar që lexuesit tashmë
të konsumojnë lajmet ditore më shumë në mediat online sesa në gazetat e shtypura. Edhe në
Kosovë si në shumë vende të botës, çdo ditë e më shumë ka tendencë që të shuhen së ekzistuari
gazetat ditore në formatin e shtypur. Me një rënie të vazhdueshme të qarkullimit të shtypur dhe
një rënie të ndjeshme të të ardhurave nga shitja por edhe nga reklamat. Në prill të vitit 2019 u
tërhoq nga tregu i gazetave të shtypura edhe një nga gazetat më të lexuara në vend “Kosova
Sot”. Gazeta Kosova Sot njihet si një ndër gazetat e para pas luftës në Kosovë, e cila së bashku
me gazetën Koha Ditore kishte funksionuar edhe para luftës. Ajo tashmë vazhdon të ofrojë
lajme për lexuesit e saj vetëm në versionin online. Përveç tërheqjes nga tregu i gazetave të
shtypura, gazetat në Kosovë gjithashtu kanë probleme edhe me rënie të tirazhit të shitur të
gazetave, si dhe uljen e të hyrave nga marketingu, që deri më tani vazhdon të jetë burim kryesor
i të ardhurave për redaksitë, sepse të hyrat nga shitja e gazetave nuk arrijnë të mbulojë as
shpenzimet e shtypit e lëre më shpenzimet të tjera.

Deri më tani nuk ka pasur ndonjë hulumtim të tillë për të identifikuar transformimet që kanë
pësuar gazetat ditore në këtë epokë digjitale. Si një adhuruese e gazetarisë së shkruar, sidomos
në gazetat e shtypura, si dhe përmes një ankete të zhvilluar gjatë periudhës qershor – korrik
në vitin 2018 ka rezultuar se ka rënie të lexueshmërisë së gazetave ditore në Kosovë ndërsa
ka rritje të lexueshmërisë së mediave online. Andaj kjo temë më ka nxitur që të përpiqem që
edhe më tutje të hulumtoj se si gazetat ditore në Kosovë po përshtaten në këtë epokë digjitale
dhe cilat janë ndikimet që ka pasur dhe ka teknologjia për industrinë e gazetave.
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3.2. Qëllimi i hulumtimit

Qëllimi i realizimit të këtij studimi është identifikimi i ndikimit të teknologjisë së komunikimit
tek gazetat ditore të shtypura në Kosovë, me theks të veçantë transformimin e tyre në epokën
digjitale, në periudhë 1999 deri 2019. Përmes këtij punimi synohet të identifikohet
transformimi i formës dhe përmbajtjes së gazetave ditore, si dhe rënies së lexueshmërisë dhe
gjendja e tirazhit të gazetave të shitura në Kosovë. Duke u bazuar edhe në literaturën e shfletuar
rezulton se zhvillimi i teknologjisë dhe mediave online ka ndikuar në një krizë të theksuar tek
gazetat e shtypur, duke ju shkaktuar probleme të mëdha në mbijetesën e tyre në tregun medial.
Transformimi i tyre tashmë është i domosdoshëm. Andaj, arsyeja që është bërë ky punim, është
se në mungesë të matjeve të prekshme për transformimin e gazetave ditore në Kosovë, përmes
tij është shtjelluar qasja e transformimit të formës dhe përmbajtjes së gazetave ditore, duke parë
këtë si një mjet mbijetese të gazetave ditore në këtë epokë digjitale.

3.3. Pyetjet kërkimore
‐

Si ka ndikuar zhvillimi i teknologjisë dhe internetit tek gazetat e shtypura në Kosovë?

‐

A kanë ndikuar mediat digjitale dhe interneti në rënien e numrit të gazetave ditore dhe
tirazhit të tyre në Kosovë?

‐

A është transformuar përmbajtja dhe forma e gazetave ditore në Kosovë?

‐

Cilat kanale të mediave preferojnë lexuesit kosovarë për informim?

‐

A ka rënie të lexueshmërisë dhe të besueshmërisë së gazetave ditore në Kosovë?

3.4. Hipoteza e hulumtimit
‐

Gazetat e shtypura kanë pësuar transformim në formë dhe në përmbajtje në epokën
digjitale

‐

Zhvillimi i teknologjisë së komunikimit dhe mediat online kanë ndikuar në rënien e
numrit të gazetave ditore, tirazhit të shitur dhe të hyrave nga shitja dhe marketingu tek
gazetat ditore në Kosovë
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4. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT
Për realizimin e këtij punimi janë përdorur në mënyrë të kombinuar metodat cilësore dhe ato
sasiore, duke përfshirë: metodën teorike, metodën e intervistës, metodën e anketës, metodën e
analizës së arkivës si dhe metodën e analizës krahasuese. Nëpërmjet këtyre metodave
hulumtimi është trajtuar në mënyrë të përgjithshme dhe specifike, ku edhe janë nxjerrë rezultate
kuantitative dhe kualitative duke vënë në pah gjendjen, procesin dhe sfidat e transformimit të
gazetave ditore në Kosovë në epokën digjitale, në periudhën 20 vjeçare, respektivisht nga viti
1999 deri në vitin 2019, ku të dhënat kryesisht janë përpunuar me programin Exel, për të nxjerrë
rezultate të matshme. Mostër në këtë hulumtim janë gazetat ditore në Kosovë, të cilat
vazhdojnë të dalin në shitje në formatin e shtypur edhe tash në vitin 2019: Koha Ditore, Epoka
e re, Bota Sot dhe Zëri, si dhe gazeta e parë e cila është transformuar komplet në versionin
online: Gazeta Express10 . Arsyeja për përzgjedhjen e këtyre metodave është bërë për shkak se
në Kosovë mungojnë hulumtimet në fushën e transformimit të gazetave ditore në epokën
digjitale apo periudhën 1999 deri 2019. Andaj, në mungesë të literaturës dhe hulumtimeve
shkencore dhe profesionale të besueshme, nga e cila do të mund të ju referoheshim me të dhëna
të sakta për këtë periudhë, është zgjedhur metoda e intervistës, anketës dhe arkivës, përmes së
cilave janë siguruar të dhëna për zhvillimin dhe transformimin e gazetave ditore në Kosovë
gjatë dy dekadave të fundit, me fokus tek gazetat që janë edhe raste të studimit.

Transformimi i gazetave të shtypura në këtë punim është trajtuar në dy qasje duke u bazuar në
teoritë e (Anderson & Anderson, 2010): “Ndryshimi kalimtar” dhe “Ndryshimi i zhvillimit”,
ku “Ndryshimi kalimtar” nënkupton zëvendësimin e “asaj që është" me diçka krejtësisht të
re, që kjo do të nënkuptonte transformimin e gazetave të shtypura në versionin e online, duke
krijuar kështu një “medium të ri” të ashtuquajtur “gazeta online”. Ndërsa, sipas teorisë
“Ndryshimi i zhvillimit”, i cili sipas (Anderson & Anderson, 2010) është një lloj transformimi
më i thjeshtë, i cili nënkupton përmirësimin e asaj që është bërë deri më tani në vend se të
krijohet “diçka e re”. Kjo sipas (Anderson & Anderson, 2010) nënkupton përmirësimin e
aftësive, proceseve, metodave, standardeve të performancës ose kushteve ekzistuese, të gjitha
mund të jenë ndryshime zhvillimor. Tek gazetat ditore përfshinë përmirësimin e cilësisë së
përmbajtjes ose përmirësime të thjeshta të procesit të punës së stafit të redaksive të gazetave
ditore të shtypura.
10

www.gazetaexpress.com
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4.1. Metodat e kuantitative

Në kuadër të metodave kuantitative janë përdorur: metoda e anketës, metoda e analizës së
arkivës dhe metoda e intervistës. Rezultatet të nxjerra nëpërmjet këtyre metodave janë
prezantuar në kapitullin 6: Prezantimi dhe analiza e rezultateve.

4.1.1 Metoda e anketës

Nëpërmjet metodës së anketës janë siguruar të dhëna empirike rreth lexueshmërisë, blerjes dhe
besueshmërisë së qytetarëve të Kosovës ndaj gazetave, si dhe për ndikimin e teknologjisë dhe
internetit në informimin e tyre. Anketa është zhvilluar gjatë vitit 2018 me 500 respodentë –
qytetarë të të gjitha regjioneve në Kosovë. Respodentët kanë qenë të dy gjinive, të moshave
nga 18 deri 65, për shkak se kjo është mosha potencialisht determinuese e konsumatorëve të
mediave. Pyetësori për anketat është bërë me pyetje të mbyllura për shkak të nxjerrjes së
rezultateve të sakta të lexueshmërisë së gazetave dhe besueshmërisë ndaj tyre. Pyetësori është
shpërndarë në dy forma: në formatin online përmes google form (Lumi, 2018) dhe në formatin
fizik, ku ju është shpërndarë respodentëve drejtpërdrejtë. Nga kjo anketë janë nxjerr gjithashtu
rezultate për gazetën më të lexuar në formatin e shtypur dhe gjithashtu në formatin online. Të
dhënat e dala nga anketa janë përpunuar dhe analizuar me programin EXEL, nëpërmjet të cilit
janë nxjerrë saktë përqindjet e lexueshmërisë dhe besueshmërisë së gazetave të shtypura dhe
atyre online.

4.1.2 Metoda e analizës së arkivës

Metoda e analizës së arkivës është përdorur për të analizuar ekzemplarët e arkivës së gazetave
që është siguruar nga PrimeDB11, që janë mostër e studimit të këtij punimi në dy dekadat e
fundit. Analiza është bërë duke u fokusuar në transformimin e përmbajtjes, respektivisht fokusi
është tek tri zhanret më të veçanta të gazetarisë së shkruar editorialit dhe reportazhit dhe cilësisë
së përmbajtjes së gazetës. Nëpërmjet kësaj metode gjithashtu është tentuar që të nxirren të
dhëna për transformimin e trajtimit të temave apo fushave në kuadër të përmbajtjes së gazetave
ditore në Kosovë.

11

PrimeDB është një kompani me fokus në monitorimin e mediave dhe posedon arkivën mediale, veçanërisht për
gazetat e shtypura.
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Fatmirësisht, për këtë punim është siguruar një arkiv e madhe e ekzemplarëve të gazetave ditore
të shtypura në Kosovë, përmes kompanisë PrimeDB (PrimeDB, 2011), të cilën e posedojnë si
arkiv digjitale me gazeta ditore të Kosovës në formatin e skanuar për periudhën nga viti 1945
deri vitin 2019, të cilat janë të prezantuara në ueb-platformën “sistemi.bibliotekaria.com”. Në
kuadër të kësaj arkive mungojnë disa numra të ekzemplarëve të gazetave që janë përzgjedhur
në këtë punim si mostër. Andaj duke ju përshtatur mungesës së disa prej numrave të
ekzemplarëve të gazetave në këtë arkivë, në mënyrë rastësore janë përzgjedhur, disa data të
publikimit të gazetave, të cilat janë monitoruar dhe janë analizuar. Bëhet fjalë për gazetat të
cilat janë mostër e këtij punimi që nga viti 1999 deri 2019, respektivisht nga dalja publike e
secilës gazetë deri më sot. Tek gazetat Koha Ditore dhe Bota Sot janë përzgjedhur në mënyrë
rastësore data 09 mars si datë e publikimit të gazetës, ndërsa vërehet një mungesë e
konsiderueshme e ekzemplarëve të gazetave ditore Epoka e Re dhe Zëri. Andaj, fokusi është
tek dy gazetat e para. Në kuadër të metodës së analizës së arkivës gjithashtu është bërë edhe
analiza e arkivës së raporteve të monitorimit të mediave të misionit të UNMIK-ut në Kosovë,
si dhe arkiva e monitorimit të mediave të Ministrisë së Financave 2003 – 2019, për të fuqizuar
informatat në lidhje me numrin dhe përmbajtjen e gazetave ditore në Kosovë ndër vite, nga viti
1999.

4.1.3 Metoda e intervistës

Metoda e intervistës në këtë punim është përdorur me qëllim që të sigurohen të dhëna empirike
për transformimin e gazetave të shtypura në epokën digjitale, duke zhvilluar intervista të ndara
me redaksitë e gazetave, gazetarët e mediave të shkruara në Kosovë, si dhe studiues kosovarë
të gazetarisë në Kosovë. Metoda e intervistës nëpërmjet pyetjeve të hapura është realizuar me
grupet e targetuara, në intervistë të drejtpërdrejtë, të cilat intervista janë regjistruar me diktofon
dhe janë transkriptuar pastaj.

Në kuadër të kësaj metode janë përzgjedhur mostrat të cilat janë intervistuar në grupe të
ndryshme të interesit, e që janë:
− Intervistat me redaksitë e gazetave ditore;
− Intervistat me redaksitë e gazetave ditore të cilat janë mostër e hulumtimit;
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− Intervistat me gazetarët e mediave të shkruara (gazetarët të cilët kanë punuar në gazeta
të shtypura, tash kanë kaluar në gazeta online);
− Studiuesit e komunikimit dhe mediave;
− Intervistat me operatorët ekonomik/ shpërndarësit e gazetave;
− Intervistat me Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës (ARBK).

4.1.3.1 Intervistat me redaksitë e gazetave ditore
Përdorimi i kësaj metode ka për qëllim që përmes intervistave të cilat janë zhvilluar me
drejtorët apo kryeredaktorët e gazetës të nxjerrën të dhëna empirike për gjendjen dhe statusin
e gazetave në këto dy dekadat e fundit, si dhe për tirazhin e gazetave dhe ndikimin e
teknologjisë në transformimin e përmbajtjes dhe formës së gazetave ditore në Kosovë.
Intervistat janë zhvilluar me redaksitë e gazetave ditore: Koha Ditore , Bota Sot, Epoka e Re,
Zëri, si dhe gazetës Gazetaexpress.com, e cila nga viti 2013 ka transformuar formën e saj të
gazetës nga versioni i shtypur në atë online, duke e shuar kështu aktivitetin e saj në formatin e
shtypur.
•

Intervista me redaksinë e gazetës Bota Sot është realizuar me kryeredaktoren e kësaj gazete
Mimozë Lakna.
‐

Sa i përket të dhënave për tirazhin, shpenzimet, të hyrat nga shitja dhe marketingu, si
dhe informata të tjera që kanë të bëjnë kryesisht me çështjeve financiare, janë të dhëna
të pjesshme për shkak se është gjatë realizimit të intervistës kryeredaktorja e gazetës
Bota Sot, Mimozë Lakna ka deklaruar se sa i përket shifrave të sakta, për arsye
objektive e kemi të pamundur t`i japim (Lakna, 2019). Këto të dhëna në këtë punim
janë mbuluar kryesisht me të dhëna të siguruara pjesërisht nga rrjeti i shpërndarjes dhe
një pjesë janë mbuluar duke shfrytëzuar burimet nga të dhënat dytësore.

•

Intervista me redaksinë e gazetës Zëri është realizuar me kryeredaktorin e kësaj gazete
Lavdim Hamidi.
‐

Sa i përket të dhënave për tirazhin, shpenzimet, të hyrat nga shitja dhe marketingu, si
dhe informata të tjera që kanë të bëjnë kryesisht me numrin e punëtorëve dhe çështjeve
financiare, kryeredaktori i gazetës Zëri Lavdim Hamidi, ka ofruar informata të
pjesshme, andaj si edhe tek rasti i gazetës Epoka e Re në disa raste janë përdorur të
dhënat dytësore, përveç atyre primare.
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•

Intervista me redaksinë e gazetës Koha Ditore është realizuar me kryeredaktorin e kësaj
gazete Agron Bajrami.
‐

Sa i përket numrit të punëtorëve, të dhënave për tirazhin, shpenzimet, të hyrat nga shitja
dhe marketingu, si dhe informata të tjera që kanë të bëjnë kryesisht me numrin e
punëtorëve dhe çështjeve financiare, mungojnë si të dhëna primare për shkak se
botuesja e gazetës Koha Ditore, Flaka Surroi, ka refuzuar që të jap këto të dhëna me
arsyetimin që këto të dhëna nuk dëshirojnë ti bëjnë publike

12.Këto

të dhëna në këtë

punim janë mbuluar kryesisht me të dhëna të siguruara pjesërisht nga rrjeti i
shpërndarjes dhe një pjesë janë mbuluar duke shfrytëzuar burimet nga të dhënat
dytësore. Ndërsa, të dhënat për përmbajtjen dhe transformimin e saj në këtë kontekst
janë siguruar nga intervista me kryeredaktorin e kësaj gazete Agron Bajrami.
•

Intervista me redaksinë e Gazetës Express është realizuar me kryeredaktorin e kësaj gazete
Leonard Kërquki.
Sa i përket të dhënave për tirazhin, shpenzimet, të hyrat nga shitja dhe marketingu, si
dhe informata të tjera që kanë të bëjnë kryesisht me numrin e punëtorëve dhe çështjeve
financiare, kryeredaktori Leonard Kërquki ka ofruar informata në shifra të
përgjithshme, duke krahasuar vitin 2019 me vitet 2005 dhe 2013, si vite bazë të
aktivitetit të gazetës për shkak se në vitin 2005 ka filluar gazeta, në 2013 është
transformuar në versionin online dhe tash trendët e fundit të vitit 2019. Përveç të
dhënave nga rezultatet e intervistës, pra të dhënat primare janë përdorur edhe të dhënat
sekondare.

•

Intervista me redaksinë e gazetës Epoka e Re është realizuar me drejtorin e përgjithshëm
të kësaj gazete Sadik Zeqiri.

‐

Sa i përket të dhënave për tirazhin, shpenzimet, të hyrat nga shitja dhe marketingu, si
dhe informata të tjera që kanë të bëjnë kryesisht me numrin e punëtorëve dhe çështjeve
financiare, për dallim nga redaksitë e gazetave të tjera, drejtori Sadik Zeqiri ka ofruar
informatat pjesërisht të nevojshme për këtë punim në përputhje edhe me pyetjet dhe

12

Kërkesa me shkrim për intervistë dhe marrje të informative të nevojshme për këtë punim është bërë nëpërmjet
e-mailit tek botuesja dhe drejtoresha e gazetës ditore Koha Ditore Flaka Surroi. Po ashtu edhe refuzimi për dhënie
të këtyre të dhënave është bërë nëpërmjet e-mailit.
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hulumtimin e këtij punimi. Por edhe tek rasti i gazetës Epoka e Re në disa raste janë
përdorur të dhënat dytësore, përveç atyre primare.

4.1.3.2 Intervistat me gazetarët e mediave të shkruara13
Intervistat me gazetarët e mediave të shkruara: Bajrush Morina, Zekirja Shabani dhe Avdyl
Pajaziti, të cilët gjatë dekadës së kaluara kanë punuar si gazetarë në gazetat ditore të shtypura,
ndërsa tash kanë kaluar të punojnë në gazeta online. Intervistat janë zhvilluar me qëllim që të
nxirren të dhëna për transformimin e gazetarisë së shkruar gjatë këtyre dy dekadave të fundit,
si dhe për transformimin e përmbajtës së gazetave.

4.1.3.3 Intervistat me studiuesit e komunikimit dhe mediave
Intervista me studiues të komunikimit dhe mediave Prof. Ass. Dr. Milazim Krasniqi, Dr.Sc
Njomëza Krasniqi dhe Mr.Sc. Behar Zogiani. Përmes këtyre intervistave është tentuar që të
trajtohet edhe në qasjen shkencore transformimi i gazetave ditore në Kosovë, duke shfrytëzuar
të dhënat që janë siguruar nga intervistat me studiuesit e cekur më lartë.

4.1.3.4 Intervistat me operatorin ekonomik/ shpërndarësit e gazetave
Intervista me rrjetin më të madh të shpërndarjes së gazetave ditorë në Kosovë “RHUM CAFFE
SH.P.K” është bërë me qëllim që të nxjerren të dhëna për tirazhin e shpërndarë dhe të shitur të
gazetave nga këta operatorë, si dhe krahasimet ndërmjet dy dekadave në fundit. Kompania e
rrjetit të shpërndarjes së gazetave “RHUM CAFFE SH.P.K”, edhe pse është rrjeti më i madh
për shpërndarjen e gazetave ditore në Kosovë, shpërndarjen e gazetave nuk e ka aktivitet primar
të saj. Aktivitetin primar të saj e ka tregtinë me pakicë e produkteve të tjera ushqimore në
dyqane të specializuara, aktivitet sekondar e ka tregtinë me pakicë e tekstileve në dyqane të
specializuara, ndërsa tregtia me pakicë e gazetave dhe materialit të shkrimit, në dyqane të
specializuara është një ndër aktivitetet tjera.

13

Gazetarët të cilët kanë punuar në gazeta të shtypura, tash punojnë në gazeta online
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4.2. Metodat e kualitative

Në kuadër të metodave kualitative janë përdorur: metoda teorike dhe metoda e analizës
krahasuese. Rezultate të nxjerra nëpërmjet këtyre metodave janë prezantuar në kapitullin 1:
Shqyrtimi i Literaturës.
4.2.1. Metoda teorike

Përmes metodës kualitative është vënë në pah trajtimi shkencor dhe profesional nga studiues
për ndikimin e zhvillimit të teknologjisë tek industria e gazetave, me theks të veçantë tek
transformimi i tyre në dy dekadat e fundit. Përmes metodës teorike fokusi është vënë gjithashtu
tek studimet teorike të studiuesve dhe profesionistëve të gazetarisë dhe mediave dhe
komunikimit, tek industria e gazetave, me theks të veçantë tek zhvillimi, transformimi dhe
mbijetesa e gazetave ditore në epokën digjitale. Përveç literaturës të poseduar në bibliotekën
personale, gjithashtu në kuadër të sigurimit të literaturës e cila është në përputhje me temën që
është zhvilluar në këtë punim, janë shfrytëzuar gjithashtu edhe literatura fizike dhe digjitale të
siguruar në bibliotekën e UBT- së, në bibliotekën personale, në librarinë Dukagjini dhe
gjithashtu në platformat digjitale dhe profesionale të hulumtimeve shkencore, siç janë:
www.ebsco.com ; www.sciencedirect.com dhe www.researchgate.net.

Në kuadër të metodës teorike janë shfrytëzuar gjithashtu burimet e të dhënave dytësore, të cilat
burime kryesisht ndërlidhen me raportet profesionale që kanë të bëjnë me monitorimin e
gjendjes së mediave në Kosovë dhe hulumtime shkencore, po ashtu që mbulojnë fushën e
mediave. Këto burime nuk kanë fokus primar gazetat ditore, mirëpo në të gjitha këto është
pasqyruar tërthorazi gjendja e gazetave ditore në Kosovë, edhe pse me të dhëna të mangëta,
sepse sipas këtyre burimeve të dhënat për këtë industri mungojnë në masë të madhe si pasojë
e mos raportimit të botuesve të gazetave për aktivitetin dhe biznesin e tyre, tek asnjë institucion,
qoftë edhe në platformat e tyre online që i posedojnë. Të dhënat dytësore të cilat janë nxjerr
nga burimet e lartcekura janë analizuar dhe përpunuar pastaj janë përdorur edhe tek kapitulli i
prezantimit të rezultateve duke e mbushur vakumin tek të dhënat primare, sidomos tek çështja
e tirazhit dhe çështjet financiare të industrisë së gazetave ditore.
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4.2.2. Metoda e analizës krahasuese
Metoda e analizës krahasuese është përdorur me qëllim të tërheqjes së paraleles ndërmjet
gjendjes së gazetave të shtypura në Kosovës dhe gjendjes së gazetave të shtypura në Kosovë
dhe atyre ndërkombëtare, duke prezantuar të gjeturat, dallimet dhe përafrimet ndërmjet
industrisë së gazetave ditore në Kosovë dhe ndërkombëtare. Nëpërmjet kësaj metode janë vënë
në pah dukuritë që kanë shoqëruar industrinë e gazetave kosovare dhe atyre ndërkombëtare në
epokën digjitale.

4.3. Mostrat kërkimore
Mostra kërkimore të këtij punimi janë:
‐

Koha Ditore

‐

Bota Sot

‐

Epoka e Re

‐

Zëri

‐

Gazetaexpress.com

Arsyeja që janë përzgjedhur këto mostra është sepse gazetat ditorë Koha Ditore, Bota Sot,
Epoka e Re dhe Zëri janë të vetmet gazeta ditore të cilat ende vazhdojnë të dalin në publik edhe
në versionin e shtypur, ndërsa Gazeta Express, është përzgjedhur për shkak se është ndër
gazetat e para e cila e ka transformuar gjithë aktivitetin e saj në versionin online duke shuar
kështu përgjithmonë versionin e shtypur. Mostrat apo rastet e studimit të këtij punimi janë të
paraqitura dhe të trajtuara në mënyrë më të detajuar në kapitullin e 4 të këtij punimi.

4.4. Kufizimet

Më poshtë janë disa nga sfidat/kufizimet që kanë dalë gjatë procesit të mbledhjes dhe analizës
së këtij studimi:
‐

Mungesa e informacioneve për funksionimin, historikun, ekonominë dhe statusin e
gazetave ditore në Kosovë. Gjatë hulumtimeve janë përdorur burime të ndryshme qoftë
përmes metodave kuantitative ashtu edhe kualitative, për shkak se asnjëra nga gazetat që
ka qenë në treg në Kosovë, por edhe këto që vazhdojnë të jenë nuk kanë ndonjë informatë
të saktë për këto gazeta. Asnjëra nga gazetat nuk i publikon raportet e tyre të biznesit, apo
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nuk ka ndonjë institucion që i publikon raportet për qarkullimin e gazetave ditore ndërvite
në tregun e Kosovës, siç është rasti në vendet tjera, p.sh. në Kanada (News Media
Canada, 2014)

‐

Përkundër faktit që janë siguruar të dhënat nga Ministrisë së Tregtitë dhe Industrisë (MTI)
më datë 6 gusht 2019 për numrin e gazetave të shtypura dhe portaleve të regjistruara dhe
të shuara gjatë periudhës 1999 deri 2019, këto të dhëna nuk janë të kuptueshme. Arsyeja
e mos kuptueshmërisë së tyre është se përveç që gazetat nuk janë të ndara në ditore dhe
javore, ato gjithashtu regjistrohen në bazë të kodeve të bizneseve (5813 dhe 6312) dhe
sipas emrit të përcaktuar nga imri i pronarit dhe nga vetë pronari, e që nuk ka sqarim
shtesë për kodet dhe emërtimet nga MTI. Sipas (Bajram Shala, 2019), mediat që janë
regjistruar sipas këtyre kodeve janë me këto emërtime. Një biznes mund të këtë shumë
veprimtari në kuadër të biznesit të tij, vetëm me një emër! Që do të thotë se gazetat dhe
portalet nuk regjistrohen në emrin apo brendin që bartin, por në shumicën e rasteve ato
regjistrohen në emër të pronarëve që është vështirë të identifikohen cilat gazeta ndër vite
janë regjistruar dhe cilat janë shuar. Në bazë të të dhënave që janë siguruar rezulton se
nga viti 2000 deri në vitin 2018 janë regjistruar 92 gazeta ditore të versionit të shtypur,
ndërsa gjatë të njëjtës periudhë janë regjistruar 267portale. Sipas të dhënave numri i
gazetave të shtypura gjatë periudhës 2000 deri 2018 është 3 gazeta të shtypura dhe 12
portale. Duke u bazuar në këto të dhëna të mësipërme vërehet konfuzion në të dhënat e
regjistruar sipas MTI-së. Andaj, këto të dhëna për shkak të paqartësisë dhe jo përputhjes
me të dhënat tjera të siguruara, nuk janë përdorur në këtë punim.

‐

Pamundësia e realizimit të Intervistës me rrjetin e shpërndarjes Rilindja. Ka qenë e
pamundshme intervista gjatë realizimit të këtij punimi, edhe përkundër që janë siguruar
disa kontaktet të stafit dhe punëtorëve të këtij rrjeti.

‐

Mosdhënia e të dhënave për tirazhin, të hyrat dhe shpenzimet për gazetat Koha Ditore,
Zëri dhe Bota Sot, kjo për shkak se redaksitë kanë refuzuar të japin këto të dhëna. Mirëpo,
të dhënat janë siguruar nga rrjeti i shpërndarjes dhe janë shfrytëzuar gjithashtu edhe të
dhënat dytësore.
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4.5. Afati kohor i realizimit të punimit
Mbledhja e informatave për këtë punim ka filluar që muaji prill i vitit 2018, ndërsa propozimi
zyrtar i punimit është bërë në fund të muajit qershor të vitit 2019, i cili është miratuar gjatë
muajit korrik. Në fillim të muajit qershor dhe fillim të muajit korrik të vitit 2019 është mbledhur
literatura shtesë e nevojshme, ku është filluar me hartimin e shqyrtimit të literaturës së këtij
punimi. Në mes të muajit korrik janë hartuar pyetësorët dhe pas aprovimit të këtij punimi nga
mentori është vazhduar me caktimin e takimeve për intervista me grupet dhe personat e
targetuar. Intervistat kryesisht janë zhvilluar gjatë muajit gusht dhe shtator të vitit 2019, përveç
intervistave me Milazim Krasniqi dhe Mentor Mazrekaj, të cilat janë zhvilluar gjatë fillimit të
muajit shtator. Gjatë fundit të muajit gusht dhe fillimit të muajit shtator janë zbardhur intervistat
dhe janë përpunuar të dhënat e rezultateve të këtij punimi. Në fund të muajit shtator është marr
aprovimi nga Mentori që punimi është në përputhje me udhëzimet e punimeve të diplomës së
masterit në UBT.
Korniza teorike – Meqenëse një pjesë e literaturës e cila është përfshirë në këtë punim vetëm
është përcaktuar para muajit qershor, gjatë muajit qershor është bërë grumbullimi i literaturës
shtesë e cila kryesisht është siguruar në bibliotekën e UBT-së, por një pjesë e saj është siguruar
në librarinë Dukagjini në Prishtinë, si dhe një pjesë tjetër është siguruar në internet në versionin
elektronik, kryesisht në formatin Pdf.
Anketat – Meqenëse anketat janë realizuar tashmë me 500 respodentë të Republikës së
Kosovës në periudhën qershor – shtator 2018 , gjatë muajit korrik të vitit 2019 janë nxjerrë dhe
përpunuar rezultatet që kanë dalë nga anketa .
Intervistat - Gjatë periudhës korrik – shtator 2019, janë realizuar intervistat me grupe të
ndryshme të interesit, të cilat janë paraqitur tek kapitulli i Metodave të hulumtimit. Gjatë muajit
shtator janë nxjerrë dhe përpunuar rezultatet që kanë dalur nga këto intervista.

Përfundimi i punimit - Duke u bazuar në planet që janë paraqitur më lartë ky punim është
realizuar gjatë periudhës qershor – dhjetor 2019.
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5. RASTET E STUDIMIT
5.1. Rastet e studimit
Në kuadër të kapitullit të rasteve të studimit janë paraqitur të dhënat bazë të gazetave ditore të
cilat janë mostra të këtij punimi : Koha Ditore, Bota Sot, Epoka e Re, Zëri dhe gazeta online
gazetaexppres.com. Të dhëna të cilat janë siguruar nëpërmjet intervistave me redaksitë e
gazetave dhe shfrytëzimit të të dhënave dytësore. Ndërsa, të dhënat më të elaboruara për 5
rastet e studimit, në përputhje me hipotezën dhe pyetjet kërkimore janë të prezantuara në kuadër
të kapitullit të 6-të: Prezantimi dhe analiza e rezultateve.

5.1.1 Rasti i studimit – Koha Ditore
Një ndër gazetat e para në Kosovën e gjatë dhe pas luftës është gazeta Koha Ditore, e cila
njëherazi është “vazhdimisht edhe gazeta më e popullarizuar në vend (Smith, 2007)”. Koha
Ditore ishte gazeta e parë e cila financohej dhe udhëhiqej nga sektori privat, e jo ai publik siç
ishte rasti me gazetën Rilindja. Gazeta Koha Ditore nisi botimin më 31 mars 1997 në Prishtinë.
Fillimisht gazeta botohej çdo ditë, pos të dielave, ndërsa nga data 10 mars 1998 e deri më sot
gazeta botohet çdo ditë (Miftari & Surroi, 2007, p. 43), duke e përfshirë edhe ditën e diele, e
që është e vetmja gazetë që botohet në këtë ditë. Risia e daljes në tregun kosovar të gazetës
ditore Koha Ditore ishte se përveç që ishte gazeta e parë në vend e financuar dhe menaxhuar
nga sektori privat, ajo gjithashtu ishte edhe gazeta e parë në Kosovë e cila e sjelli risinë
teknologjike të gazetave, e që ishte përpunimi kompjuterik i thyerjes grafike të gazetave.
(Miftari & Surroi, Koha Ditore:10 vjetët e parë - Monografi. , 2007).

Numri i parë i botuar, më 31 mars 1997, mbante numrin rendor 0. Dallonte nga dy numrat e
tjerë të “serisë 0” ( 1 dhe 2 prill 1997), për shkak të logos, e cila ishte hera e parë dhe e vetme
në të cilën shkronjat “DITORE” ishin me të zeza dhe të gjitha të mëdha (Miftari & Surroi,
Koha Ditore:10 vjetët e parë - Monografi. , 2007, p. 43). Logoja e gazetës Koha Ditore më 17
tetor 1999 pësoi transformim e cila vazhdon të jetë edhe më tutje logo e njëjtë. Aktivitetin e saj
gazeta Koha Ditore, e kishte me një staf prej 32 persona, ku 12 prej tyre punonin në redaksi,
ndërsa 20 prej tyre në terren (Miftari & Surroi, Koha Ditore:10 vjetët e parë - Monografi. ,
2007, p. 161). Zhvillimi i teknologjisë ka ndikuar edhe në shkëmbimin e informatave ndërmjet
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vete në redaksitë e gazetave ditore. Korrespodenti i Kohës Ditore nga Brukseli Agustin Palokaj
fillimin e punës në vitet 90-ta në Kohën Ditore e përshkruar si një sistem tashmë të vjetruar të
punës. Sipas tijnëvitet e 90-ta ishte koha kur shkrimet për "Kohën" i shkruante në makinë
shtypi, ia dërgonte pastaj me faks nga Brukseli në Shkup kolegut të tij Seladin Xhezairi, i cili
pastaj po ashtu me faks i dërgonte në redaksi në Prishtinë (Miftari & Surroi, Koha Ditore:10
vjetët e parë - Monografi. , 2007, p. 98).

Më 16 qershor 1999 fillon shpërndarja e gazetës ditore për herë të parë pas luftës në Prishtinë,
pas shkatërrimit të zyrave dhe Shtypshkronjës së gazetës Koha Ditore në mars po të njëjtit vit
nga forcat serbe, gjatë luftës së fundit në Kosovë. Me përkrahje të Fons Catala de Coperacioon
al Desenvolupment, shpërndarja e gazetës bëhet falas deri më 20 korrik 1999. Gazeta Koha
Ditore, përveç në versionin e shtypur, lexuesve ju ofrohet me pagesë edhe në versionin online
https://online.koha.net/test-gazeta përmes sistemit paypal, një sistem që tashmë e përdorin
shumë media të njohura ndërkombëtare siç është gazeta amerikane New York Times.

Numri i parë i gazetës Koha Ditore sipas (Neziri, 2019) është shtypur deri në 45 mijë kopje të
tirazhit. Ndërsa, në vitin 2016 kishte një tirazh prej 6,000 ose 7,000 (White & Elliott, 2016).,
dhe është gazeta më e shtrenjtë e vendit me çmim 50 centë euro ndërsa çmimi i gazetave tjera
është 40 centë euro. Në vitin 2008 ishte rreth 20 mijë kopje, ndërsa në vitin 2018, ka një rënie
drastike të tirazhit të shtypit të gazetës, e që sipas të dhënave, gazeta arrin tirazhin ditor të
shtypur rreth 8 mijë kopje, por rreth 40% e ekzemplarëve nuk arrijnë të shiten. Bazuar në të
dhënat se deri në 40% e tirazhit të gazetave nuk arrijnë të shiten në treg, atëherë del se Koha
Ditore, arrin të shes vetëm rreth 5 mijë ekzemplarë të gazetës (Lumi & Selimi, Impact of
technology and internet on the media market in Kosovo, in daily print newspapers and online
newspapers, 2018).

5.1.2 Rasti i studimit – Epoka e Re

Gazeta ditore Epoka e re fillimisht ka publikuar disa numra special, menjëherë pas luftës që
ishin edhe si test apo parapërgatitje për të filluar me publikimin e numrit të rregullt të gazetës.
Në mars të vitit 2000 filloj me publikimin e numrit të parë të gazetës ditore e cila vazhdon të
publikohet edhe sot e tutje. Aktivitetin e saj e filloj me 54 punëtorë të cilët ishin staf profesional
dhe teknik, ku 30 nga ta ishin gazetarë. Ky numër i stafit ishte gjithashtu edhe numri më i
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madh stafit që ka pas ndonjëherë kjo gazetë (Zeqiri, 2019). Përkundër vështirësive gazeta nuk
është ndalur së botuari asnjëherë qoftë përkohshëm apo përhershëm, përveç ndonjë rasti kur
nuk është publikuar ndonjë numër për shkak të problemeve teknike që ka pasur shtypshkronja
apo rrjeti i shpërndarjes.

Në vitin 2000 numri festiv i gazetës Epoka e Re, është shtypur deri në 25 mijë ekzemplarë, e
është shitur 20 mijë ekzemplarë. Mirëpo në atë kohë standard gazeta është shtypur nga 15 mijë
deri në 25 mijë ekzemplarë, ku 80% e tyre janë shitur. Ndërsa, që nga viti 2011 ka rënie
drastike të tirazhit të shtypur dhe të shitur të gazetës. Numri i tirazhit që nga viti 2011 deri në
2019 është shumë i vogël, ku numri i tirazhit të shtypur tash është maksimumi deri 2.500 sosh,
e që vetëm 40 deri 60% e tyre arrijnë të shiten, ndërsa të tjerat kthehen në stok. Rënia e tirazhit
të shitur lidhet me lindjen dhe zhvillimin e portaleve, e cila nga viti 2011 është vërejtur më
shumë (Zeqiri, 2019).

Një ndër veçoritë që e dallon gazetën Epoka e Re me gazetat tjera dhe që i bënë lexuesit që të
vazhdojnë ende ta blejnë ka të bëjë më së shumti me “Intervistën ekskluzive” të cilën ne çdo
ditë në vazhdimësi e publikojmë që nga viti 2000 (Zeqiri, 2019). Në ballinën e gazetës Epoka e
Re çdo ditë publikohet një intervistë që kryesisht ka të bëjë me fushën e politikës, e kjo i ka
ndihmuar gazetës që ta ruaj dhe ta avancojë imazhin dhe kredibilitetin e gazetës, sepse përveç
se i nxitë lexuesit e gazetës të blejnë rregullisht gazetën, ajo gjithashtu citohet nga mediat tjera
informata që janë përbrenda intervistës (Zeqiri, 2019).

5.1.3 Rasti i studimit – Bota Sot

Gazeta ditore Bota Sot, 24 vjet më parë, më 25 qershor të vitit 1995 nisi rrugëtimin e saj të
informimit në botën shqiptare, e themeluar në Cyrih të Zvicrës. Për shkak të rrethanave dhe
zhvillimeve politike të atëhershme, gazeta “Bota sot” vetëm pas lufte arriti të botohej në
Kosovë. Gazeta ka pasur një numër të madh të punëtorëve që ka ndryshuar kohë pas kohë, por
gjithsesi në vitet e para të themelimit të saj në Kosovë, pjesë e stafit të kanë qenë mbi 100
persona, e që është edhe numri më i lartë që ka pas gazeta ndonjëherë (Lakna, 2019). Ndërsa,
gjatë viteve të fundit gazeta “Bota sot” ka kohë që funksionon si një trup, si për ueb faqe ashtu
edhe në gazetën e shtypur. Momentalisht pjesë e stafit të saj janë 20 veta duke përfshirë këtu
edhe stafin teknik.
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Gazeta Bota Sot vazhdon të dalë në treg edhe më tutje bashkë me 3 gazetat ditore të tjera. Edhe
pse disa herë kishte pasur probleme që e dërguan edhe në mbyllje të gazetës. Më 06 janar të
vitit 2014, në një njoftim publik ish-kryeredaktori i gazetës Bota Sot kishte njoftuar se gazeta
Bota Sot ka falimentuar në edicionin e saj në Kosovë. Gazeta Bota Sot nga numri festiv i vitit
gjatë dhjetorit 2013 nuk kishte dalur më në treg deri më 06 janar, ku në fakt gazetën e kishte
publikuar redaksia e kësaj gazetë në Zvicër e jo në Prishtinë. Me këtë rast ish-kryeredaktori
Bajrush Morina, përmes shkrimit të tij publik kishte njoftuar se “Sherri i rrogave që nuk i morën
6 muaj ka detyruar stafin e gazetës “Bota sot” që edicionin në Kosovë të mos dalë më me asnjë
numër qysh pas Vitit të ri. Këto probleme të kësaj gazete sipas (Morina, 2014) nuk ishin për
herë të parë, për shkak se në vitin 2006, mungesa e kontratave të punës dhe mospagesa e
kontributeve financiare ndaj shtetit të Kosovës e detyroi Administratën Tatimore të Kosovës
që në vitin 2006 t’ia vërë drynin gazetës “Bota Sot”. Mungesa për disa muaj në treg e gazetës
Bota Sot në Kosovë, sipas (Zëri i Shqiptarit, 2013)shënoi edhe rënien “për tokë” të kësaj gazetë.
Lexuesit u “pajtuan” me fatin e gazetës, ndërsa ribotimi i saj nuk solli edhe rikthimin e saj me
përmbajtjen e dikurshme.

5.1.4 Rasti i studimit – Zëri

Gazeta ditore Zëri publikohet që nga viti 1999, duke qenë kështu njëra nga gazetat e pasluftës
më të vjetra që publikohen në Kosovë (Hamidi, 2019)14. Zenun Çelaj redaktor aktual në
portalin “Koha” dhe ish-redaktor i gazetës Zëri thekson se “koncepti dhe fizionomia e gazetës
atëherë kur është botuar numri i parë ka qenë më ndryshe se që është aktualisht (Çelaj, 2015).
Gazeta e përjavshme ‘Zëri i Rinisë’ gjatë viteve 90-ta u transformua nga një gazetë kombëtare
dhe moderne në një gazetë të përditshme që tashmë është vazhdon edhe më tutje të funksionojë
gazeta ditore “Zëri” (Çelaj, 2015). Nga muaji shtator i vitit 2009, Zëri është pronë e Lindi
Media Group që është një konzorcium medial kosovaro-gjerman.

Gazeta ditore Zëri aktivitetin e saj e filloi me 54 punëtorë të cilët ishin staf profesional dhe
teknik, ku 30 nga ta ishin gazetarë. Ky numër i stafit ishte gjithashtu edhe numri më i madh i
stafit që ka pas ndonjëherë kjo gazetë. Tani ka një staf rreth 70 persona, mirëpo këtu përfshihen

14

Lavdim Hamidi, kryeredaktor i gazetës ditore Zëri. Intervistë ekskluzive për këtë punim, 8 gusht 2019, Prishtinë.
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edhe stafi i versionit online të gazetës, e që për redaksinë është prioritet më shumë versioni
online sesa versioni i shtypur (Hamidi, 2019).

Tirazhi i gazetës Zëri në këto 20 vite ka rënë diku rreth 50 % e tirazhit, që do të thotë se është
përgjysmuar për shkak të zhvillimit të teknologjisë dhe qasjes së lehtë të lexuesit në lajmet që
ju ofrojmë mediat online (Hamidi, 2019). Tirazhi i shitur i gazetës në vitin 2016 ishte rreth
5,000 në ditë në shtypur, e që ishte ulur rreth 50 % në krahasim me vitin 2014 (White & Elliott,
2016). Të hyrat nga marketingu kanë qenë më të mëdha në dekadën e kaluar, kjo për shkak se
tregu i portaleve ka qenë i vogël, kështu që institucionet qoftë publike dhe ato private kanë
publikuar në gazeta, gjë që shumica prej tyre tashmë publikojnë në portale. Përveç konkurseve
të institucioneve publike të cilat sipas legjislacionit në fuqi janë të obliguara ti publikojnë në
gazeta të shtypura (Hamidi, 2019).

5.1.5 Rasti i studimit –Gazeta Express
Një ndër gazetat e para që ka kaluar nga versioni i shtypur në formatin online është Gazeta
Express, ndërsa nga 20 nëntor 2008 është lansuar edhe portali GazetaExpress.com. Gazeta
Express në versionin e shtypur për herë të parë është publikuar më 14 shkurt 2005, ku ka
vazhduar të publikohet si gazetë e shtypur deri në vitin 2013, që i bie 8 vite ka funksionar si
gazetë e shtypur. Mirëpo, pas plot tetë vitesh traditë, në kërkim të ndjekjes së trendit dhe
zhvillimeve moderne, Gazeta Express nga 22 mars 2013, është tërhequr nga shtypi në letër për
të vazhduar vetëm në versionin elektronik. GazetaExpress.com është shndërruar në ueb-faqen
më të vizituar shqiptare, që lexohet nga shqiptarët në mbi 150 vende të botës.

Përmbajtja e GazetaExpress.com çdo ditë përditësohet brenda 24 orëve nga gazetarët, që
punojnë ekskluzivisht për portalin. Lexueshmëria e Gazetës Express, në versionin online ka
rritje nga viti në vit. Një gjë që ka pas të veçantë në krahasim me gazetat e tjera është se Gazeta
Express që nga dalja e saj në formatin e shtypur, gazeta gjithashtu e ka pas edhe një portal në
të cilin e ka ngarkuar aty edhe versionin elektronik të gazetës në formatin Pdf. Gazeta në
formatin Pdf ka qenë e qasshme pa pagesë dhe ka pas një lexueshmëri prej 10 mijë lexues të
rregullt në ditë kryesisht lexues nga Amerika dhe Evropa, të cilët pas orës 18:00 në mbrëmje
kanë mundur ti qasen gazetës po atë ditë që ka dal, të cilin version nuk e ka ofruar asnjë gazetë
tjetër ditore në Kosovë. Pra, qysh në fillimet e saja udhëheqësit e kësaj gazete e kanë pasur të
ditur se kah do të shkojë në të ardhmen gazeta Express.
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Prej 2005 deri në vitin 2013 Gazeta Express ka pasur rreth 100 punëtorë. Mirëpo, zhvillimi i
teknologjisë ka ndikuar edhe në ristrukturimin e stafit, për shkak se mediumi i tyre posedon
edhe televizionin T7. Së bashku këto dy media tani operojnë me rreth 140 punëtorë, prej tyre
70 vetëm në gazetë. Mirëpo, këta nuk mund të ndahen në mënyrë të prerë si staf, për shkak se
këta punëtorë të e gazetës kryejnë punë edhe për TV T715 dhe anasjelltas (Kërquki, 2019), që
do të thotë se tashmë funksionojmë si staf konvergjent 16.

15

TV T7 është televisoni T7, e që është pjesë e kompanmisë mediale e cila udhëheqë gazetën Express, i cili
njëherit është Televizioni më i ri në tregun e medial të Kosovës, dhe ka filluar transmetimin në muajin mars të
vitit 2018.
16 Konvergjentë, respektivisht konvergjencë sipas (Cambridge University Press, 2019) nënkupton fakti që dy ose
më shumë gjëra, ide, etj. bëhen të ngjashme ose bashkohen.
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6. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
6.1. Prezantimi dhe analiza e rezultateve
Në kuadër të prezantimit dhe analizës së rezultateve përfshihen rezultatet të nxjerra nëpërmjet
metodave kualitative dhe kuantitative të gazetave ditore të cilat janë mostër e këtij punimi,
respektivisht rastet e studimit të cekura në kapitullin e pestë të këtij punimi: Koha Ditore, Bota
Sot, Epoka e Re, Zëri dhe gazeta online gazetaexppres.com. Rezultatet e prezantuara në këtë
kapitull janë nxjerrë duke përdorur metodën e intervistës, anketës, analizës së arkivës, analizës
krahasuese dhe përdorimit të të dhënave dytësore. Duke u bazuar në hipotezat dhe pyetjet
kërkimore të këtij punimi është adresuar edhe qasja dhe adresimi i qëllimit të këtij hulumtimi.

6.2. Ndikimi i zhvillimit të teknologjisë dhe internetit tek gazetat e shtypura në Kosovë

Që nga fillimi i zhvillimit të gazetarisë së shkruar, ndikimin më të rëndësishëm gjithmonë e ka
ushtruar teknologjia, fjala vjen pa shtypshkronjën e Gutenbergut nuk do të mund të kishte
gazeta apo gazetari në kuptimin në të cilin doli ajo në skenën e komunikimit. Ashtu që
teknologjia ndikon edhe sot në mënyrë jashtëzakonisht të madhe mbi vetë gazetarinë dhe
natyrën e saj. Në këtë kuptim gazetari e shkruar që ne e njohim si gazeta por edhe revista , sipas
(Krasniqi M. , 2019) është në defanizivë në raport me mediat e reja, veçmas me mediat online.
Gazetat në Kosovë në shumicën e rasteve i janë nënshtruar një procesi të metamorfizmit17 të
formatit të tyre nga ai i shtypur në atë digjital, për shkak të mundësisë që japin ato në versionin
digjital duke ju ofruar zvogëlimin e kostos financiare të shpenzimeve, rritje të të hyrave dhe
gjithashtu rritjen e lexueshmërisë, për shkak se sipas hulumtimit të rezultateve të prezantuara
më poshtë gazetat e shtypura tashmë kanë humbur rëndësinë dhe fuqinë në tregun medial në
Kosovë.

6.2.1. Numri i gazetave ditore në Kosovë gjatë periudhës 1999 deri 2019
Numri i gazetave ditore në Kosovë ka ndryshuar ndër vite, ku gjatë periudhës 2006 – 2011 në
tregun e Kosovës ishin 9 gazeta ditore, ndërsa që nga 1 maji i vitit 2019 janë vetëm 4 sosh . Në
Kosovë ka pasur ndryshime të mëdha në tregun e gazetave ditore, ku gjatë këtyre dy dekadave
gjatë gjithë kohës ka pasur mbyllje të gazetave por edhe dalje të gazetave të reja, përveç 4

17

Përkufizimi i metamorfozës: Shndërrimi në një formë tjetër fizike
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gazetave që vazhdojnë ende të publikohen që nga viti 19999 e deri më sot, siç janë: Koha
Ditore, Bota Sot, Epoka e Re dhe Zëri. Në figurën Nr. 3 janë paraqitur numri dhe gazetat ditore
të cilat janë publikuar gjatë periudhës 1999 deri 2019. Vërehet një ndryshim i tregut të gazetave
ndër vite jo vetëm në numër por edhe në brende, për shkak se përkundër faktit se në vitin 2000
dhe vitin 2004 janë publikuar 7 gazeta ditore, prapë se prapë dy prej tyre nuk janë të njëjta,
sepse në vitin 1999 janë publikuar gazeta Rilindja dhe gazeta Dita, ndërsa në vitin 2004 janë
publikuar dy gazeta të tjera e që janë gazeta Lajm dhe gazeta Pavarësia.

Figura 3. Gazetat ditore në Kosovë, gjatë periudhës 1999 – 2019 18

Si rezultat i ndikimit të zhvillimit të teknologjisë, në Kosovë një ndër transformimet e tregut të
gazetave ditore që ka ndodh në këtë epokë digjitale, ka të bëjë me numrin e gazetave. Në
figurën Nr. 5 është paraqitur trendi i numrit të gazetave ditore në Kosovë, gjatë periudhës 1999
deri 2019, ku vërehet trendi i rënies së numrit të gazetave ditore të cilat publikohen në tregun
e Kosovës.

18

Të dhëna të analizuara dhe përpunuar nga autorja e këtij punimi, duke marrë për bazë burimet: Raportet e IREX
2001 – 2019, Monitorimi i Mediave të UNMIK-ut 1999 - 2012 , Monitorimi i Mediave të Ministrisë së Financave
2003 –2019, Raporti i (INDEP, 2015), si dhe Monitorimi i Shtypit ditor të BIRN.
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Figura 4. Numri i gazetave ditore në Kosovë, gjatë periudhës 1999 – 2019 19

Siç shihet në figurën më lartë Nr. 4 gjatë viteve 1999 deri 2005 mesatarisht në Kosovë janë
publikuar në treg rreth 6 gazeta ditore, mirëpo ky numër është rritur nga viti 2006 deri 2010,
ku janë publikuar 9 gazeta ditore. Ndërsa, numri më i madh i gazetave ditore në Kosovë
rezulton të jetë në vitin 2010, ku numri i gazetave në atë periudhë ishte 10 sosh. Trendi i rënies
së numrit të gazetave vërehet gjatë vitit 2012, përveç në vitin 2014 ku kishte një rritje. Bëhet
fjalë për publikimin e gazetës Bota Press, e cila u hap për një periudhë të shkurtër nga një pjesë
e ekipës së redaksisë së gazetës Bota Sot, si rezultat i reagimit nga kjo e fundit për shkak se
nuk ju kishte dhënë pagat punëtorëve 6 muaj. Në vitin 2019 në treg operojnë vetëm 4 gazeta
ditore, e që njëherit është tregu më i ulët gjatë kësaj periudhe 20 vjeçare të hulumtimit.

6.2.2. Lexueshmëria e gazetave ditore në Kosovë
Rritja e numrit të mediave online në Kosovë ka ndikuar që të dëmtohet tregu i gazetave të
shtypura, ku që nga viti 2013 në kohën kur është transformuar gazeta Express në versionin
online, ka pasur rënie të lexueshmërisë deri në 95% (Mazrekaj, 2019). Leximi i gazetave ditore
gjatë dy dekadave rezulton të jetë i ulët, ku sipas (Smith, 2007) leximi i gazetës është shumë i
kufizuar dhe në anketimin që është bërë në qershor të vitit 2007 vetëm 6% e popullsisë totale
në Kosovë lexojnë gazeta. Shpjegimet e dhëna zakonisht për mosmiratimin e gazetave (Smith,
2007) e identifikojnë përfshirjen në nivele të ulëta shkrim-leximi, investimet e ulëta në

19

Të dhëna të analizuara dhe përpunuar nga autorja e këtij punimi, duke marrë për bazë burimet: Raportet e IREX
2001 – 2019, Monitorimi i Mediave të UNMIK-ut 1999 - 2012 , Monitorimi i Mediave të Ministrisë së Financave
2003 –2019, Raporti i (INDEP, 2015)”, si dhe Monitorimi i Shtypit ditor të BIRN.
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zhvillimin e mediave të shkruara, të cilat nuk kanë marrë fonde nga donatorët dhe cilësi të
dobët të përmbajtjes së gazetave. Probleme të tilla e kanë përcjellë edhe në këtë dekadë.
Karakteristikat e zakonshme të gazetarisë kosovare janë standarde të ulëta profesionale,
qarkullim i lartë, sfida ekonomike, mungesë e raportimit hetimor dhe heshtje e çështjeve të
ndjeshme. Pagat e ulëta dhe mungesa e shpeshtë e kontratave të rregullta minojnë pavarësinë e
reporterëve. Mungesa e traditave demokratike, si dhe mungesa e të kuptuarit të rolit të mediave
të pavarura, të kombinuara me frikën e përgjithshme për të shprehur mendimin e një personi,
zvogëlojnë përpjekjet e atyre reporterëve që përpiqen të kryejnë hetime profesionale. (Tomic,
2012). Andaj, një ndër efektet e transformimit të tregut medial në Kosovë është rënia e
lexueshmërisë së gazetave ditore, ku sipas (Mazrekaj, 2019) kërkesa për gazeta dhe
lexueshmëria e gazetave që nga vitit 2011 ka rënë pothuajse 95%.

Në anën tjetër, trendi i rritjes së lexueshmërisë së gazetave online, është në rritje. Sipas raportit
të datës 7 tetor 2019 të (W3 Snoop, 2019) që është paraqitur në Fig.10 faqja e internetit
gazetaexpress.com pritet të fitojë rreth 49,666 dollarë çdo ditë. Shitja e gazetaexpress.com
mund të jetë me vlerë 18,128,189 USD. Kjo shifër bazohet në potencialin e të ardhurave ditore
të faqes në internet për një periudhë 12 muaj, që sipas analizës së (W3 Snoop, 2019)
gazetaexpress.com ka mundësi të arrijë një trafik deri 700,193 vizitorë unikë çdo ditë.

Figura 5. Pasqyra e vizitave dhe të ardhurave ditore në periudhën 12 mujore të gazetesexpress.com (W3
Snoop, 2019)
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Figura 6. Të dhënat për mediumin se ku i lexojnë lajmet e përditshme të qytetarët e Kosovës

Në Figurën Nr. 5 janë të paraqitura rezultatet e anketës në pyetjen se ku i lexojnë lajmet e
përditshme qytetarët e Kosovës, ku sipas rezultateve të anketës del se 94% e respodentëve i
lexojnë lajmet e përditshme në gazetat online (portalet), ndërsa vetëm 4 % e tyre i lexojnë në
gazeta ditore të shtypura, si dhe 2 % e tyre i lexojnë lajmet ditore në mediume të tjera. Gazeta
online më e lexuar nga respodentët e anketës është Gazetaexpress, ku 34 % e tyre lexojnë
gazetaexpress.com, 25% e tyre telegrafi.com, 13% e tyre portalin koha.net, 7 % e tyre
indeksonline.net, portalin insajderi.com 6%, botasot.info 3%, si dhe nga 1 % e tyre portalet apo
gazetat tjera online. Pra, gazeta online më e lexuara sipas respodentëve është
Gazetaexpress.com.
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Figura 7. Të dhënat për blerjen e gazetave ditore nga qytetarët e Kosovës

Në figurën Nr. 7 janë paraqitur rezultatet e anketës në pyetjen se a blejnë gazeta qytetarët e
Kosovës . Sipas rezultateve të më sipërme del se 62% e respodentëve të anketuar nuk blejnë
më gazetë, 28% e tyre blejnë nganjëherë, si dhe vetëm 10% e tyre blejnë gazetë.
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Figura 8. Të dhënat për blerjen e gazetave ditore nga qytetarët e Kosovës

Ndërsa, në figurën Nr. 8 janë paraqitur rezultatet e anketës. Në bazë të rezultateve të Anketës
del se gazeta e shtypur më e lexuar është gazeta Koha ditore, ku del se 41 % e tyre lexojnë
Kohën Ditore, 9% e lexojnë gazetën Kosova Sot, gazetën Zëri e lexojnë 7%, gazetën Bota sot
5 %, gazetën Epoka e re 3%, si dhe 35 % e respodentëve nuk lexojnë asnjërën prej gazetave të
shtypura shqipe që publikohen në Kosovë. Sipas kryeredaktorit (Bajrami, 2019)arsyeja e
lexueshmërisë dhe kredibilitetit të gazetës Koha Ditore në raport me mediumet e tjera, ka të
bëjë me përpjekjen e gazetës Koha Ditore për të mbledhur informata sa më relevante, duke
investuar gjithashtu shumë edhe në gazetarinë hulumtuese, gjë e cila besoj reflektohet tek
mendimi i publikut kur flitet për lexueshmëri dhe kredibilitet (Bajrami, 2019)
Kjo gjithashtu vërtetohet edhe me numrin e vogël të tirazhit të shitur të gazetave të shtypura,
respektivisht rritjen e lexueshmërisë së gazetave online. Në figurat Nr. 7 dhe 8 janë paraqitur
të dhënat për lexueshmërinë e gazetës online Express, ku vërehet se në qershor të vitit 2014,
një vit pasi kishte kaluar në versionin online, në ditë kishte afër 14 mijë vizitorë. Ndërsa në
vitin 2017 numri i vizitorëve është rritur në mënyrë enorme të vizitorëve, ku vetëm nga 1 janar
54

2017 më deri 31 janar 2017, numri i vizitorëve ishte mbi 3 milionë, e që ka kapur shifrën mbi
105 mijë lexues në ditë.

Figura 9. Vizitat ditore në gazetaexpress.com – më 15 qershor 201420

Figura 10. Vizitat në gazetaexpress.com – nga 1 janar deri më 31 janar 201721

20
21

Të dhëna të siguruara nga redaksia e gazetaexpress.com
Po aty.
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6.2.3. Besueshmëria e gazetave ditore dhe gazetave online (portaleve)
Përkundër faktit se lexueshmëria e gazetave të shtypura është në rënie ato rezultojnë të jenë më
të besueshme sesa gazetat online. Në figurën Nr. 9 janë paraqitur rezultatet e Anketës, ku 55%
e respodentëve deklarojnë se lajmet më të besueshme janë në gazetën e shtypur, 24 % e tyre
deklarojnë se në asnjërin medium nuk janë të besueshme, 16 % deklarojnë se lajmet më të
besueshme janë në gazetat online (porale), si dhe 5 % e tyre deklarojnë se lajmet më të
besueshme janë në një medium tjetër.

Figura 11. Të dhënat se lajmet e cilit medium janë më të besueshme për qytetarët e Kosovës

Sipas (Krasniqi N. , 2019) shtypi ditor mund të konsiderohet si më i besuar dhe si rezultat i
avantazheve të qasjes afatgjate dhe dokumentimit në formë të shkruar, krahasuar me gazetat
online që për shkak të mundësisë të publikimit të shpejtë, shpeshherë mund të publikojnë lajme
të pambështetura mjaftueshëm në burime informacioni apo të paverifikuara. Mirëpo, kjo ju jep
mundësi gazetave online që gjatë ditës të shtojnë, korrektojnë apo edhe ta largojnë tërësisht si
informacion nga versioni i tyre online, përderisa kjo mundësi nuk ekziston edhe për gazetat e
shtypura (Krasniqi N. , 2019). Ndërsa, kryeredaktori i gazetës Epoka e Re (Zeqiri, 2019),
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thekson se mënyra se si gazeta mund ta rris lexueshmërinë është që ato të trajtojnë temat në
mënyrë më të detajuar dhe ti verifikojnë lajmet për dallim nga mediave online që tashmë ato e
kanë problem. Andaj, sipas tij e vetmja mundësi është që të krijojnë një qasje strategjike të
redaksisë për transformimin e përmbajtjes së gazetës, duke u fokusuar në tema hulumtuese më
shumë e jo në lajmet ditore.

6.2.4. Shtypi dhe shpërndarja
Tashmë në Kosovë ekzistojnë dy rrjete të shpërndarjes së gazetave "RILINDJA Sh.p.k." dhe
“Rhum Caffe Sh.p.k”. Rrjeti më i madh i shpërndarjes së gazetave të përditshme në Kosovë
tani është Room Café, e cila biznesin e e ka filluar në vitin 2016 dhe tashmë bënë shpërndarjen
e 4 gazetave ditore në vend, në 1200 pika në shumicën e qyteteve të Kosovës. Ndërsa, rrjeti
Rilindja e bënë shpërndarjen e gazetave vetëm në qytetet: Prishtinë, Gjilan dhe Ferizaj. Rrjeti
Rilindja, dikur ishte rrjeti më i madh dhe kishte edhe kioske dhe transportim vetanak (OSBE
& KIPRED, 2010). Në anën tjetër gazetat Koha Ditore dhe gazeta Bota Sot kanë edhe rrjetin e
tyre të shpërndarjes, të cilin e përdorin për disa pjesë vetëm të kryeqytetit, por jo edhe në qytetet
e tjera, që do të thotë nuk i përmbushë nevojat për shpërndarje proporcionale të gazetave në
pikat e shpërndarjes në Kosovë. Për shkak të kërkesës shumë të vogël për gazeta dhe të hyrat
që sigurohen nga këto pika nuk mbulojnë koston e shpenzimeve për shpërndarje të gazetave,
në shumë qytete tashmë nuk shpërndahen, e që sipas (Mazrekaj, 2019) qytetet ku nuk
shpërndahen gazetat janë: Kamenica, Juniku, Vitia, Drenasi, Elez Hani dhe Kaçaniku. Përveç
në Prishtinë, pikat ku më së shumti shiten gazetat janë në Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj dhe
Deçan. Ndërsa, në qytetet e vogla shitja është shumë e vogël.

Zhvillimi i teknologjisë ka ndikuar edhe në rënien e numrit të punëtorëve tek kompanitë e
shpërndarjes së gazetave ditore. Deri në vitin 2016 në rrjetin Rhum Caffe Sh.p.k kanë qenë të
angazhuar rreth 30 punëtorë, ndërsa tani janë 12 punëtorë (Mazrekaj, 2019). Rhum Caffe
Sh.p.k edhe pse është rrjeti më i madh i shpërndarjes nuk e ka biznes primar shpërndarjen e
gazetave, po ashtu edhe rrjeti Rilindja (ARBK, 2019) nuk e ka biznes primar shpërndarjen e
gazetave. Në figurën Nr. 11 janë paraqitur të dhënat e kompanisë së shpërndarjes së gazetave
ditore në vend Rhum Caffe, e cila aktivitet primar e ka tregtinë me pakicë të produkteve
ushqimore në dyqane të specializuara, aktivitet sekondar e ka tregtinë me pakicë të tekstileve
në dyqane të specializuara, ndërsa tregtia me pakicë e gazetave dhe materialit të shkrimit, në
dyqane të specializuara është një ndër aktivitetet tjera.
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Figura 12. Të dhënat e Rrjetit Rhum Caffe Sh.P.K (ARBK, 2019)

Deri në vitin 2019 fitimi i kompanive të shpërndarjes ishte 20 deri 30 për qind e fitimit të
gazetave të shtypura. Mirëpo, kjo është rritur për shkak të mbylljes nga 1 maji 2019 i gazetës
ditore Kosova Sot. Me mbylljen e gazetës Kosova Sot është rritur kostoja e shpenzimeve për
rrjetin e shpërndarjes, për shkak se është humbur tregu dhe lexuesit e kësaj gazete, që
nënkupton kanë humbur të hyrat që kanë rezultuar më herët nga kjo gazetë. Në figurën Nr. 12
janë paraqitur përqindjet e fitimit të kompanive të shpërndarjes për periudhën deri më 1 maj të
vitit 2019 dhe pas kësaj periudhe, ku deri 50% e të hyrave nga shitja e gazetave i marrin rrjeti
i shpërndarjes ndërsa, 50 % e tyre i merr botuesi (Mazrekaj, 2019). Humbjet nga gazetat e pa
shitura janë barrë e redaksive të gazetave e jo rrjetit të shpërndarjes.
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Figura 13. Përqindja e fitimit të kompanive të shpërndarjes për shitjen e gazetave22

Siç vërehet në figurën më lartë deri në maj të vitit 2019 sa ka dalur në publikim gazeta Kosova
Sot, nga 20% deri 30% e fitimit i ka takuar rrjetit të shpërndarjes, mirëpo pas majit të vitit 2019
fitimi është nga 45% deri 50 % varësisht prej shitjes së gazetës.

Problemet me shtypin dhe shpërndarjen e gazetave në Kosovë janë ndër problemet më
shqetësuese për redaksitë e gazetave ditore, kjo për shkak të problemeve të kohëpaskohshme
që kanë këto të fundit, që shpesh rezulton edhe të mos mund ta publikojnë gazetën për lexuesit
në formatin e shtypur dhe të ju ofrojnë atyre vetëm versionin online. Përkundër faktit që gazeta
Koha Ditore dhe Zëri e kanë shtypshkronjën e vetë, pothuajse çdo vit gazetat kanë pasur
probleme dhe nuk janë publikuar për shkak të problemeve qoftë me shtypin apo edhe me
shpërndarjen, i njëjti problem vlen edhe për gazetën Bota Sot dhe Epoka e Re, për shkak se
këto shtypen në shtypshkronjën e Zërit. Në figurën Nr. 14 janë paraqitur disa shembuj ku
gazetat kanë njoftuar lexuesit për mos daljen e gazetave në treg, si shkak kryesisht i shtypit apo
mungesës së letrës, e që në këto raste gazetat e ofrojnë gazetën pa pagesë në formatin online
në internet përmes portaleve të tyre (Koha.net, 2019) & (Koha.net, 2014).

22

Të dhënat e (Mazrekaj, 2019) të analizuara dhe përpunuar nga autorja e këtij punimi.
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Figura 14. Njoftimet e redaksive për mos dalje të gazetave në treg në vitet 2019 dhe 2014

Në anën tjetër gazeta Kosova Sot, pas 21 viteve e mbylli aktivitetin e saj në versionin e shtypur,
e ky vendim është marrë nga për shkak të një bashkëpunimi të pamundur aktual me rrjetin e
shitjes së gazetave. (Kosova Sot, 2019).
“Përgjatë këtyre 21 vjetëve kemi kaluar sfida të rënda, kemi mbijetuar edhe pas flakëve
të regjimit serb, por aktualisht, kriza e shpërndarjes së shtypit në Kosovë na detyron të
hedhim këtë hap, gjithsesi jo të përhershëm” (Kosova Sot, 2019, p. 3).

Problemet me shpërndarjen e gazetave ditore në Kosovë janë identifikuar edhe në dekadën e
kaluar ku sipas (OSBE & KIPRED, 2010) nga një hulumtimi gjatë vitit 2009, konstatohet se
sistemet e shitjes dhe shpërndarjes së gazetave ditore, nuk kishin funksionim të plotë, për shkak
se gazetat nuk janë shpërndarë në bazë të kërkesës nga pikat e shitjes, por përmes metodës së
paushallit dhe një ndër problemet që vazhdon të jetë edhe më tutje është fenomeni i huazimit
të gazetave nga pikat e shitjes, përmes së cilit gazetat lexohen dhe kthehen pa paguar fare për
ato (OSBE & KIPRED, 2010), e që kjo dëmton shitjet sepse redaksitë e gazetave supozojnë se
deri në 10,000 kopje të tetë gazetave ‘huazohen’ dhe kthehen në këtë formë (Zeqiri, 2019),
(OSBE & KIPRED, 2010).

Mirëpo, përkundër vështirësive, teknologjia ju ka mundësuar redaksive tashmë gazetat ti
dërgojnë shumë më lehtë për ti shtypur në shtypshkronja sesa gjatë vitit 1999, për shkak se
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sipas (Zeqiri, 2019) në fillet e para gazeta Epoka e Re është dashur që të dërgohet për shtyp
në Shkup nëpërmjet pausave, ndërsa tani brenda 5 minutave mund të dërgohet gazeta nëpërmjet
emailit dhe hynë menjëherë në procesin e shtypit në shtypshkronjë. Me këtë rast, mund të themi
që një ndër rastet e pakta të ndikimit pozitiv që ka pasur zhvillimi i teknologjisë tek gazetat e
shtypura është gjatë këtyre dy dekadave, ka të bëjë me shtypin e gazetës, apo thënë më mirë
kohën për dërgimin e shtypit të gazetës tek shtypshkronja. Tashmë është transformuar procesi
i shtypjes së gazetave ditore në Kosovë, për shkak se procesi i shtypjes së tyre sot në krahasim
me vitet e para të dekadës së kaluar është më i shpejtë. Sipas (Zeqiri, 2019) gazeta Epoka e Re
tash shtypet në ora 20:00 ndërsa në vitet e para të saj është shtypur diku në ora 03:00 pas
mesnatës, kjo për shkak të mjeteve që është punuar në atë kohë pothuajse manuale, ndërsa tash
digjitale. Kjo sidomos është vërejtur në informatat dhe lajmet që janë përpunuar për konferenca
të ndryshme, për media apo intervista, që dikur është dashur të kthehet gazetari në redaksi për
të dorëzuar materialin, ndërsa tash mund të dërgojë aty për aty kur ndodh konferenca apo
aktivitete të tjera.

6.2.5. Tirazhi dhe shitja e gazetave ditore në Kosovë gjatë epokës digjitale
Sipas një studimi të (OSBE & KIPRED, 2010) tirazhi ditor i shitur i gazetave ditore të shtypura
në Kosovë, në vitin 2010, ishte rreth 25000 deri 35000 kopje. Ky numër është tejet i ulët në
krahasim me popullsinë në Kosovë , e cila është rreth 1.8 milionë (ASK, 2019, p. 11). Në qoftë
se e llogarisim mesataren e popullsisë dhe mesataren e tirazhit të shitur në Kosovë në vitin
2010, del se në vitin 2010 vetëm rreth 1.67% e popullatës kanë blerë gazeta të shtypura. (Lumi
& Selimi, Impact of technology and internet on the media market in Kosovo, in daily print
newspapers and online newspapers, 2018). Tirazhi i ulët i gazetave ditore në Kosovë ka shumë
arsye, ndër to sipas (Haskuka & et.al, 2010) janë shpërndarja dhe zakoni i dobët i leximit. Pra,
kjo rënie e tirazhit të gazetave të shtypura, ndërlidhet edhe me nivelin shumë të ulët të
lexueshmërisë së gazetave ndër vite në Kosovë, ku sipas (Smith, 2007) lexueshmëria totale e
popullsisë së Kosovës është vetëm 6% të popullsisë. Ndërsa, (OSBE & KIPRED, 2010) ,
nëpërmjet hulumtimit të tyre kanë arritur në konkludim se një ndër faktorët kryesorë në rënien
e tirazhit të gazetave të shtypura, është se përmbajtja e të përditshmeve të Kosovës është e
dominuar nga mbulimi i ngjarjeve politike. Shumica e respodentëve të përfshirë në hulumtim
kanë deklaruar se nuk presin nga gazetat t’i informojnë ata mbi ngjarjet politike të djeshme,
por më shumë për çështjet e ndryshme që mediat e transmetuara nuk i kanë mbuluar, si
editorialet e komentet, analizat dhe raportet ekskluzive (OSBE & KIPRED, 2010).
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Në vitin 2001 gazetat më të njohura ishin Bota Sot, Koha Ditore dhe Zëri, ku në atë periudhë
gazetat prodhonin një mbulim më të mirë lokal sesa media elektronike, ku në përgjithësi,
veprimet e bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë dhe ngjarjete çështjet politike në mbarë
krahinën marrin pjesën më të madhe të mbulimit të mediave. (IREX, 2015, p. 126) Ndërsa, në
vitin 2004 figuronin vetëm 5 gazeta ditore në Kosovë e ndër to ishin Koha Ditore, Bota Sot,
Zëri, Epoka e Re dhe Kosova Sot. Në tabelën Nr. 2. janë të paraqitura të dhënat nga (Berisha
I. , 2004) për tirazhin e shtypur dhe të shitur të këtyre gazetave për vitin 2004, të cilat në ditë
shtypnin një tirazh total afër 50 mijë ekzemplarë, ndërsa nga këto arrinin të shiteshin deri në
31 mijë ekzemplarë

Gazetat ditore

Tirazhi ditor i shtypur

Tirazhi ditor i shitur

KOHA DITORE

16,000

12,000

BOTA SOT

10,000

7,000

ZËRI

9,200

7,000

EPOKA E RE

7,000

4,000

Total

42,200

30,000

Tabela 2. Të dhënat e tirazhit ditor të shtypur dhe të shitur të gazetave ditore në vitin 200423
Ndërsa, në qoftë se llogarisim të dhënat e tirazhit të shtypur dhe të shitur javor vetëm të 4
gazetave ditore: Koha Ditore, Bota Sot, Epoka e Re dhe Zëri, del se këto gazeta gjatë vitit 2004
gjatë javës kanë shtypur gjithsej 295,400 ekzemplarë, ndërsa kanë arritur ti shesin gjithsej
139,000.

Gazetat ditore

Tirazhi javor i shtypur

Tirazhi javor i shitur

KOHA DITORE

112,000

84,000

BOTA SOT

70,000

35,000

ZËRI

64,400

35,000

EPOKA E RE

49,000

20,000

Total

295,400

139,000

Tabela 3. Të dhënat e tirazhit javor të shtypur dhe të shitur të gazetave ditore në vitin 200424
23

Të dhëna të analizuara dhe përpunuar nga autorja e këtij punimi, duke marrë për bazë të dhënat nga (Berisha I.
, 2004)
24 Po aty.
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Nga viti 2004 deri në vitin 2010 në bazë të të dhënave ka pasur një rënie drastike të tirazhit
ditor të shitur të gazetave deri në 50% . Tirazhi ditor i shitur për vitin 2010 të gazetës Koha
Ditore ishte 7682 ekzemplarë, apo 2, 803,930 ekzemplarë në vit (OSHP, 2011) . Tirazhi ditor i
shitur për vitin 2010 të gazetës Zëri ishte 5,270 ekzemplarë, apo 1, 923,550 ekzemplarë në vit
(OSHP, 2011). Tirazhi ditor i shitur për vitin 2010 të gazetës Bota Sot ishte 5,000 ekzemplarë,
apo 1,825,000 ekzemplarë në vit (OSHP, 2011) 25. Tirazhi ditor i shitur për vitin 2010 të gazetës
Kosova Sot ishte rreth 2,962 ekzemplarë, apo 927,213 ekzemplarë në vit (OSHP, 2011)26. Në
anën tjetër gazeta Express, e cila është një ndër gazetat e para e cila është transformuar në
versionion online, në kohën kur ka funksionuar si gazetë e shtypur, tirazhin e saj të shitur e ka
pasur rreth 2 mijë deri 5 mijë kopje në ditë, mirëpo sipas (Kërquki, 2019), në fakt kurrë se kemi
ditë saktë numrin e tirazhit, për shkak se rrjeti Rilindja nuk është që ka qenë rrjeti më i miri në
botë, përkundrazi ka pasur probleme të shumta edhe në atë kohë. Mirëpo sipas (Kërquki,
2019), Gazeta Express përafërsisht që nga viti 2005 e deri në 2013 ka pasur një tirazh të shtypur
rreth 7 mijë deri 10 mijë, ka pasur raste edhe deri në 30 mijë sosh. Ndërsa, shitja e tirazhit të
shitur të gazetave kryesisht është shitur nga 2 mijë kopje deri në 5 mijë në ditë, por jo më
shumë.

Rënia e tirazhit të gazetave vlerësohet se është thelluar edhe më shumë viteve të fundit ku
vlerësohet se tregu për gazetat e shtypura është në rënie dhe përballet me konkurrencë të fortë
nga interneti. Qarkullimi i kombinuar i pesë botimeve ditore të shtypura në vitin 2018, sipas
(BBC, 2018) vlerësohet të jetë pak më shumë se 12,000 kopje. Pra, gazetat vazhdojnë edhe më
tutje të jenë në pozitë të pavolitshme, pasi shpenzimet për prodhimin e gazetave janë mjaft të
larta, andaj dhe rritja e shpenzimeve të shtypit dhe të shpërndarjes, kanë ndikuar në uljen e
tirazhit të gazetave për shkak të ngritjes së çmimit të tyre, që botuesit janë detyruar të bëjnë për
të mos punuar me humbje (Berisha I. , 2015).
Mirëpo, në përgjithësi gjatë shqyrtimit të literaturës është hasur në vlerësime të ndryshme të
qarkullimit ditor të gazetave ditore në Kosovë. Vlerësimet për qarkullimin ditor sipas (IREX,
2003) ndryshojnë për shkak të mungesës së transparencës nga pronarët e mediave në paraqitjen

25

Duke llogaritur edhe dy ditët e vikendit për shkak se gazetat Koha Ditore, Bota Sot, Zëri janë publikuar në atë
kohë edhe dy ditët e vikendit ( të shtunën dhe të dielën)
26 Në këtë analizë dhe llogaritje për të nxjerrë shifrën e saktë se sa ka qenë tirazhi ditor i shitur i gazetës Kosova
Sot, janë hequr 52 ditë të vitit për shkak se gazeta Kosova Sot nuk publikohet ditën e diel, por vetëm nga e hëna
deri në të shtunën.
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e këtyre numrave. Nuk ka të dhëna të pavarura për numrin e saktë të kopjeve të shitura të
gazetave ditore për shkak se sipas (Analitika, 2017 ) tirazhi i shitur zakonisht fryhet nga
botuesit e gazetave me qëllim që të marrin një pjesë më të madhe të tregut të reklamave.

Një ndër shkaqet e rënies së tirazhit të gazetave në Kosovë thuhet të jetë se është edhe cilësia
e kolumneve dhe opinioneve që ato ofrojnë. Në dekadën e kaluar kolumnistët profesional dhe
akademik paguheshin për shkrimet e tyre në gazetë, ndërsa tani në mungesë të të hyrave të
mjaftueshme në gazeta ky honorarë është hequr. Tashmë në Kosovë sipas (Zejnullahu, 2019,
p. 348) kolumnistët ankohen gjithnjë e më shumë se shkruajnë shumë më pak se më parë ose
kompensimi është aq i ulët sa nuk ia vlen të shkruhet.

Rënia e tirazhit të shtypur të gazetave në dekadën e fundit vërehet edhe më shumë ku në vitin
2019 përmes rrjetit tani më të madh të shpërndarjes së gazetave Room Café, Koha Ditore në
ditë shpërndanë nga 950 kopje në ditë nga e hëna deri të shtunën, ndërsa në ditën diele 1100
ekzemplarë (Mazrekaj, 2019). Tri gazetat tjera nuk shtypen të dielën andaj shtypi i gazetës nga
e hëna deri të premten ka këto shifra të ekzemplarëve: Bota Sot 900 kopje në ditë ( e hënë e
premte), Zëri 650 kopje ( e hënë e premte) si dhe Epoka 300 kopje në ditë , nga e hëna deri në
të premten (Mazrekaj, 2019).
Që do të thotë se tirazhi i shpërndarë i gazetave nga kompania Room Cafe për vitin 2019 në
javë është: Koha Ditore 6,800 ekzemplarë në javë, Bota sot 4500 ekzemplarë në javë, Zëri
3,250 ekzemplarë në javë, si dhe gazeta ditore Epoka e Re 1,500 ekzemplarë në javë. Koha
Ditore dhe Bota Sot kanë përafërsisht tirazh të njëjtë të shtypur, në këtë rast rezulton që Koha
Ditore ka më shumë, për shkak se ajo botohen edhe ditëve të vikendit të shtunën dhe të dielën,
që gjë gazetat tjera nuk publikohen gjatë vikendit. Ndërsa, të dhënat e remitentës së gazetave
ditore është varësisht nga gazeta që varion nga 30% deri 50%, edhe përkundër faktit që kostoja
e gazetave të pa shitura bie mbi vetë redaksitë e jo mbi rrjetet e shpërndarjes.

Në bazë të analizës krahasuese në Figurën Nr. 14 dhe 15 janë paraqitur të dhënat për tirazhin
javor të shtypur dhe të shitur të gazetave ditore në vitin 2019 dhe për vitin 2004. Në qoftë se i
krahasojmë të dhënat ndërmjet vitit 2019 del 2004, ku gazetat ditore kanë pasur një tirazh
relativisht të madh, sidomos në krahasimin pas vitit 2011, rezulton se gazetat kanë pësuar rënie
drastike. Sipas, (Mazrekaj, 2019) para vitit 2011 gazetën Koha Ditore e kanë shpërnda deri në
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3500 gazeta në ditë, mirëpo në atë kohë rrjeti i shpërndarjes Rilindja, e ka pasur pjesën më të
madhe të shpërndarjes.

Tirazhi javor i gazetave ditore në Kosovë në vitin 2019
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Figura 15. Tirazhi javor i shtypur dhe të shitur i gazetave ditore në vitin 2019 (Mazrekaj, 2019) 27

Tirazhi javor i gazetave ditore në Kosovë në vitin 2004
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Figura 16. Tirazhi javor i shtypur dhe i shitur i gazetave ditore në vitin 200428

27

Tek këto të dhëna nuk përfshihen gazetat e shpërndara dhe të shitura nga Shpk. Rilindja.

28

Të dhënat e siguruar nga (Berisha I. , 2004) janë analizuar dhe krahasuar nga autorja e këtij punimi me të dhënat
primare të vitin 2019 për periudhën javore, ku në këtë analizë koha ditore llogaritet 7 ditë në javë, ndërsa gazetat
tjera 5 ditë në javë.

65

Mirëpo, shifrat për tirazhin e gazetave raportohen nga vetë gazetat sepse nuk ka ndonjë burim
të tretë të pavarur për vërtetimin e tyre (OSCE O. M., 2014). Mungesa e të dhënave të
verifikueshme për numrin e saktë të tirazhit të shitur të gazetave ditore në Kosovë, ju lejon
gazetave të deklarojnë shifra zakonisht të fryra, kjo me qëllim të marrjes së hises më të madhe
të tregut të reklamave (OSCE O. M., 2014). Në anën tjetër, viteve të fundit mediat e reja,
veçanërisht portalet e gazetave në internet, kanë dëshmuar një rritje të lexueshmërisë, e që
arrijnë mesatarisht nga 200,000 deri 400,000 vizitorë në ditë (Miftari, 2018, p. 98).

6.2.6. Të hyrat nga shitja dhe marketingu gjatë epokës digjitale
Mediat janë kryesisht të financuara përmes reklamave, me kontribute të vogla që vijnë nga
shitja e gazetave në rast të mediave të shkruara, mirëpo nuk ka të dhëna statistikore zyrtare për
madhësinë e vërtetë të tregut të reklamave në Kosovë. Shifrat për tirazhin e gazetave raportohen
nga vetë gazetat dhe nuk ka ndonjë burim të tretë të pavarur për vërtetimin e tyre (OSCE O.
M., 2014).

Një ndër sektorët e industrisë së gazetave që ka dëmtuar shumë zhvillimin e mediave online
janë sektori i shitjes së gazetave dhe marketingut. Në dekadën e kaluar llogaritet që tirazhi i
shitur i gazetave të shtypura ka qenë rreth 25 mijë29 ekzemplarë në ditë, kjo për shkak se sipas
të dhënave gazetat ditore kanë arritur të shtypin një tirazh prej 20 mijë deri në 35 mijë kopje
në ditë30, e që nga këto deri në 80 % e tyre kanë arritur të shiten. Mirëpo, në raport me numrin
e popullsisë në Kosovë gazetat edhe gjatë dekadës së kaluar kanë pasur nivel të ulët të shitjes
në treg, për shkak se numri i blerësve të gazetave ditore në Kosovë në vitin 2005 ishte më i
vogël se 10 përqind e popullsisë (Bauer & Vujovic, 2005, p. 34).

Tirazhi i shitur në këtë dekadë është ulur edhe më tej në dekadën e fundit. Në qoftë se
analizojmë në tirazhin e tashëm të gazetave ku konstatohet se në vitin 2019 përafërsisht tirazhi
i gazetave të shtypura është rreth 20 mijë sosh, ku deri në 60% e tyre nuk arrijnë të shiten, gjë
që rezulton se në vitin 2019 arrijnë të shiten vetëm rreth 12 mijë ekzemplarë, e që sipas
(Zogiani, 2019) kjo shifër mund të mos jetë e saktë dhe mund të jetë edhe më e vogël, për shkak
se redaksitë nuk raportojnë saktë për tirazhin e gazetave, por edhe shpërndarësit po ashtu për

29

Të dhëna të analizuara dhe përpunuar nga autorja e këtij punimi, duke marrë për bazë burimet: (OSBE &
KIPRED, 2010); (Mazrekaj, 2019), si dhe (Zeqiri, 2019)
30 Po aty.
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shkak të tentimit të marrjes së tregut të marketingut, e që rezulton një shumë e ulët e të hyrave
ditore për tirazhin e shitur të katër gazetave ditore, që vazhdojnë të qëndrojnë në treg edhe më
tej. Çmimi për njësi i gazetave ditore është 40 cent, përveç gazetës Koha Ditore e cila është 50
cent. Në qoftë se llogarisim 12 mijë kopjet e shitura të katër gazetave me një çmim mesatar
rreth 40 cent, del se të gjitha gazetat arrijnë të inkasojnë të hyra rreth 4,800 euro gjithsej, e që
sipas (Zogiani, 2019) është kosto e ulët për të mbuluar qoftë shpenzimet e shtypit, e lerë më
shpenzimet të tjera të redaksisë.

Sa i përket të hyrave të marketingut një transformim tjetër që ka ndodh gjatë kësaj dekade të
fundit, janë të hyrat nga shpërndarja e fletushkave të institucioneve private dhe publike, e që
ajo ka qenë një e hyrë relativisht e madhe, duke pasur parasysh pagesën për shpërndarjen e
fletushkave së bashku me gazetat, është llogaritur me tirazhin e shtypur të gazetave e jo tirazhin
e shitur. Sipas, (Mazrekaj, 2019) më herët gazetat kanë shpërndarë së bashku me gazetat ditore
edhe fletushka, postera si dhe broshura të ndryshme si pjesë e reklamimit. Mirëpo me rënien e
kërkesës së tregut për gazeta është zhdukur edhe kjo formë për shkak se bizneset më nuk janë
të interesuar që të preferojnë atë formë të marketingut me qenë se mediat online atë mundësi
shpesh ju ofrojnë pa pagesë apo edhe me një kosto shumë më të vogël sesa gazetat e shtypura.
Gjithashtu zhvillimi i mediave sociale ju ka mundësuar që ata pa pagesë të shpërndajnë
informata dhe materiale në faqet e tyre në këto rrjete sociale, siç është Facebook.

Një problem të theksuar që e kanë gazetat në pjesën e marketingut është edhe reklamimi i
pabalancuar nga institucionet publike, por edhe private e kjo kryesisht për shkak të kahjes
politike që mban gazeta në raport me pushtetin (Scheuer, Bron, & Kind, 2011, p. 81). Sipas
(Dedushaj, 2019) institucionet publike qendrore dhe ato lokale në Kosovë, kryesisht në gazetat
ditore publikojnë konkurse dhe njoftime. Në figurën Nr16, është paraqitur numri i përgjithshëm
i publikimeve dhe shuma e përafërt e paguar në gazeta të shtypura, ku sipas hulumtimit të
(Dedushaj, 2019) del se në vendin e parë për nga numri i publikimeve për këtë periudhë renditet
gazeta Epoka e Re me 543 publikime, ndërkaq në vendin e dytë gazeta Bota Sot, mirëpo kjo e
fundit për nga hapësira që lëshon për publikime e merr primatin me afërsisht 667 faqe.
Ndërkaq, gazetat tjera sipas numrit të publikimeve dhe hapësirës janë: Zëri dhe Koha Ditore.
Në vlerë monetare ky marketing i institucioneve publike për këtë periudhë gusht – dhjetor
2018 i bie të jetë: Koha Ditore me 43.200 euro, Zëri 45,080 euro, Epoka e Re me 80,080 euro,
si dhe Bota Sot me 66,700 euro (Dedushaj, 2019).
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Figura 17. Numri i përgjithshëm i publikimeve në gazeta të shtypura dhe shuma e përafërt e paguar
për të njëjtat (Dedushaj, 2019)

Institucionet publike, kryesisht ato që janë nën ombrellën e Qeverisë së Kosovës, e që njëherit
janë reklamuesit më të mëdhenj në gazeta, kjo për shkak se institucionet publike, në bazë të
Udhëzimi Administrativ Nr. 07/ 2017, për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin
publik (MPMS, 2017), obligohen që të gjitha njoftimet për rekrutim të shërbyesve publik ti
publikojnë së paku në një medium të shkruar. Për shkak se nuk specifikohet në këtë Udhëzim,
institucionet mund ti publikojnë njoftimet për rekrutim të stafit në të gjitha gazetat ditore në
vend. Mirëpo, si rezultat i zhvillimit të teknologjisë dhe mundësisë që ju ka dhënë interneti
përmes platformave online, Qeveria e Kosovës që nga tetori i vitit 2011, kishte ndalur për
gazetat edhe një burim tjetër të të hyrave, për reklamimin e njoftimeve për shpallje të
aktiviteteve të prokurimit. Kishte marr vendim që “njoftimi paraprak”, “njoftimi i kontratës”
dhe “njoftimi për dhënien e kontratës”, që janë aktivitete për procesin e prokurimit publik në
institucionet e Kosovës, të mos publikohen më në gazetat e shtypura, që deri në atë kohë
publikoheshin, mirëpo të publikohen nga data e lartcekur vetëm në uebfaqen e KRPP-së31-së
(BotaSot.info, 2011). Pra, gazetat ditore në Kosovë burim kryesor kanë të hyrat nga
marketingu, e që kjo nënkupton varshmërinë e tyre ndaj reklamuesve të mëdhenj, e që në
Kosovë janë institucionet publike. Duke pasur parasysh këtë gazetat kjo mund ti dërgoj në vetëcensurim për shkak mos prishjes së raporteve me burimet kryesore të tyre të financimit.

31

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
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Rënia e të hyrave të marketingut të gazetave vërehet edhe në rënien e interesimit të sektorit
privat në Kosovë për të reklamuar në këtë gazetë ditore, ku sipas një hulumtimi të (KPM, 2013)
për analizën e tregut të reklamës në Kosovë, të paraqitur në Figurën Nr.16 rezulton se 65.4%
e respodentëve të ndërmarrjeve të mëdha (me mbi 200 punëtorë), janë deklaruar se interesimi
i tyre për reklamim në gazeta është i ulët, 715,4 % e tyre kanë deklaruar se interesimi i tyre
është i mesëm dhe 19.2% e tyre deklarojnë se interesimit për të reklamuar në gazeta është i
lartë. Sipas këtij hulumtimi vetëm 12 % apo 3,422,368 euro e vlerës vjetore e tregut të reklamës
dedikohet për gazeta, e që bëhet fjalë për periudhën e vitit 2013, ku ende interesimi për
reklamim ka qenë më i lartë sesa deri më tani.

Preferenca e ndërmarrjeve të mëdha për gazetën për reklamim
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Figura 18. Interesimi i ndërmarrjeve të mëdha për reklamimin në gazeta në vitin 2013 (KPM, 2013)

6.3. Transformimi i gazetave ditore në Kosovë në epokën digjitale

Transformimi i gazetave ditore në epokën digjitale ka ardhur si rezultat i zhvillimit të internetit,
respektivisht avancimin e mediave online. Reflektimet e krizës por më shumë të zhvillimit të
teknologjisë në Kosovë janë shumë të theksuara, ku tash për tash mund të themi se gazetat
ditore në Kosovë kanë pësuar “vdekje klinike”, e që në fakt i mbanë gjallë vetëm me një farë
“dialize” duke u ushqyer kështu me produktet që merren nga mediat e reja, nga portalet apo
rrjetet sociale (Krasniqi M. , 2019). Me transformimin e mediave në këtë epokë digjitale,
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mendoj se ka ndryshuar gjithçka si në formë ashtu edhe në përmbajtje por edhe në cilësi
(Shabani, 2019). Industria

e gazetave të shtypura që ndryshe trajtohet edhe si media

tradicionale, ka pësuar rënie drastike të tirazhit të shitur të gazetave, dhe rënie të të hyrave të
marketingut, të cilat kanë ndikuar edhe në rënien dhe humbjen e vendeve të punës në redaksitë
e gazetave. Për shembull, në muajin dhjetor të vitit 2014 janë shtypur numrat e fundit të gazetës
“Tribuna”. Sipas (Berisha A. , 2018) pas shumë përplasjeve të pronarit me gazetarë për shkak
të vonesës së pagave, kjo gazetë u mbyll për të kaluar në versionin online dhe televizion. Tre
vite pas, gazetarët e këtij mediumi sërish ankohen, sepse nuk u janë dhënë rrogat. Si rezultat i
uljes së numrit dhe tirazhit të shitur të gazetave ditore, si dhe problemeve të tjera që kanë hasur
gazetat ditore gjatë këtyre dy dekadave në Kosovë.

Transformimi i përmbajtjes së gazetave në këto dy dekada në krahasim me vitet 90-ta, kryesisht
vërehet në kontekstin e trajtimit të temave. Sipas (Morina, 2019) gazetaria e shkruar ka pësuar
transformime të mëdha ndër vite, sidomos para dhe pas luftës. Para lufte ka qenë gazetari euforike
patriotike, shaje Serbinë lëvdojë e vajtoje Kosovën! Pas lufte ka një gazetari më profesionale por më
komerciale (Morina, 2019). Ndërsa, sipas (Bajrami, 2019) ndryshimet dhe transformimet që janë

bërë gjatë periudhës 1999 deri 2019 në gazetën Koha Ditore janë të mëdha.

Së pari janë ato që kanë të bëjnë me rrethana në të cilat punojmë. Kosova në vitin 2019
është shumë ndryshe prej asaj të vitit 1999. Kosova në vitin 2019 është shumë ndryshe
prej asaj të vitit 1999. Më pas kemi edhe ndryshimet teknologjike, të cilat siç e thash janë
sfidë e madhe kudo në botë. Dhe, në fund, kemi edhe ndryshimet në standardet e
raportimit dhe gazetarisë. Mendoj se problemet me të cilat ballafaqohemi si gazetarë në
punën e përditshme sot janë shumë ndryshe prej atyre që kishim para 20 vitesh (Bajrami,
2019).
Për dallim prej vendeve të tjera të rajonit, Kosova ka një shkëputje prej gazetarisë së kaluar ajo
që quhet “ para luftës” e pas luftës” , kjo për shkak se ndërkombëtarët në Kosovë kanë ndikuar
që forma e gazetarisë të ish-sistemit komunist të mos bartet në Kosovën e pas luftës, ndoshta
në këtë ka ndikuar edhe komisionieri i mediave, i cili në disa raste edhe i ka dënuar gazetat në
rast se ato nuk kanë respektuar rregullat e përcaktuara me legjislacion (Shabani, 2019).
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6.3.1. Transformimi i gazetarisë së shkruar nga viti 1999 deri 2019
Për shkak të zhvillimit dhe ndikimit të teknologjisë, gazetaria e shkruar në dekadën e fundit ka
ndryshuar shumë, jo vetëm përmbajtja e gazetave por edhe mënyra e mbledhjes së informatave
por edhe e raportimit. Duke pasur parasysh presionin e shpejtësisë, si rezultat i zhvillimit të
teknologjisë, por edhe kërkesës, një ndër zhanret më të përdorura në gazetat online sipas
(Pajaziti, 2019) është lajmi, kryesisht lajmi i shkurt. Gazetat online në Kosovë, për dallim prej
atyre të printuara, tashmë ofrojnë mundësinë që gazetarët të shkruajnë më shumë për lajme
ditore sesa mundësitë që i ka ofruar më herët gazeta e printuar. P.sh. rubrika e ekonomisë tek
gazetat e printuara më së shumti ka pasur 2 faqe për këtë rubrikë, andaj më së shumti ke pas
mundësi për të shkruar 4 deri në 5 lajme, disa prej tyre të shkurta e ndoshta vetëm 2 prej tyre
më të thelluara, kjo për shkak të hapësirës së kufizuar që ka pasur kjo rubrikë. Ndërsa portalet
sot mundësojnë që të publikosh lajme aq sa ti mund ti prodhosh apo të ndjekësh (Pajaziti,
2019).
Studiuesja e mediave (Krasniqi N. , 2019) vlerëson se gazetat online tashmë kanë disa përparësi
krahasuar me gazetat tradicionale të printuara: shtypi është i kufizuar në sasinë e lajmeve, si
pasojë e numrit të faqeve, gjë që gazetat online nuk e kanë një kufizim të tillë; gazetat online
kanë mundësi rifreskimi me informacione gjatë tërë kohës, përderisa ato të shtypit janë të
kufizuara si rrjedhojë e afatit për botim; gazetat online u japin mundësi lexuesve të komentojnë
drejtpërdrejt në një çështje të caktuar, përderisa versioni i shtypur nuk e ka këtë përparësi.
Gazetave online teknologjia ua mundëson që të bashkëngjisin video-incizime, audio –
incizime, fotografi digjitale, mundësi qasjeje në rrjete sociale, përderisa gazetat e shtypura nuk
i kanë këto mundësi.

Zhvillimi i teknologjisë në disa aspekte ka ndikuar pozitivisht duke e ka lehtësuar shumë bërjen
e gazetarisë, sidomos qasjen në informata e ka lehtësuar shumë, mirëpo për shkak të shpejtësisë
shpesh ka ndikuar negativisht, për shkak se presioni i kohës për ta publikuar sa më shpejt lajmin
shpesh ndikon edhe në verifikimin e lajmit apo edhe shpesh herë nuk mbërrijnë me marr edhe
burimet të tjera apo anën tjetër të lajmit, por vetëm njërën anë (Pajaziti, 2019). Një ndër
aspektet më pozitive që ka ndikuar teknologjia sipas (Pajaziti, 2019). janë kushtet e të bërit
gazetari, në qoftë se më herët është dashur të shkohet në vendin e ngjarjes për të marrë një
deklaratë tashmë kushtet kanë krijuar mundësinë që të sigurohet nëpërmjet komunikimit online
në qindta të sekondës. Tashmë teknologjia ka mundësuar që në njërën anë të krijoj presion për
ta publikuar sa më shpejtë informatën, por në anën tjetër është mundësia që të merret, të
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përpunohet, redaktohet dhe të publikohet më shpejtë sesa në dekadat e kaluara. Nëpërmjet
mediave online është krijuar mundësia që të publikohet lajmi fillimisht me ato informata që
disponojmë, e ndërkohë gjatë ditës mund ta përditësojmë lajmin, ta plotësojmë atë me
informata të tjera.

Tani në mediat online lajmi del aty për aty, e ndërkohë mandej e rifreskojmë dhe e plotësojmë
me informata të tjera (Pajaziti, 2019). Mirëpo, shpejtësia e publikimit të lajmit sikurse e ka
humbur cilësinë e vetë gazetarisë së shkruar, ku sipas (Morina, 2019) dallimi i gazetarisë së
shkruar ndërmjet asaj në epokën digjitale me vitet e para të pasluftës në Kosovë, është shumë
i madh për shkak se në vitet e para të dekadës së kaluar gazetaria e shkruar ka pasur komoditet,
"lezet" apo edhe profesionalizëm e seriozitet. Gazetaria online është "sa ma shpejt lajmin keq
e mirë!? E gjithë kjo sepse shpejtësia e lajmit e imponon edhe vetë përmbajtjen (Morina, 2019).
Cilësia vlerësohet sipas të intervistuarve se është ulur për shkak të presionit që ju bëhet
gazetarëve për sasinë dhe kohën e publikimit të lajmeve gjatë ditës në gazetat online. Sipas
(Pajaziti, 2019) në dekadën e kaluar, gazetarëve nga redaksitë e gazetave ju është kërkuar që
më së shumti ti trajtojnë 2 tema gjatë ditës, kjo në këtë epokë digjitale, apo në mediat online
ka ndryshuar për shkak se tashmë gazetarëve ju kërkohet që tashmë të krijojnë më shumë lajme,
pothuajse gjatë gjithë ditës.

6.3.2. Transformimi i formës së gazetave ditore në Kosovë nga viti 1999 deri 2019
Shumë gazeta të publikuar në versionin e shtypur në Kosovë, tashmë janë mbyllur, e fundit
është gazeta ditore Kosova Sot (Metro, 2019), pas 21 viteve punë është mbyllur në mars të vitit
2019, duke e transformuar kështu gjithë aktivitetin e saj vetëm në versionin online në
www.kosova-sot.info. Sipas njoftimit të Redaksisë së gazetës, të publikuar në numrin e fundit
të versionit të shtypur më prill 2019, thuhet se mbyllja do të ndodhë përkohësisht për shkak
krizës së shpërndarjes së shtypit në Kosovë, sepse sipas tyre vendimi është marrë për shkak të
një bashkëpunimi të pamundur aktual me rrjetin e shitjes së gazetave. Në Tabelën Nr.03 është
paraqitur viti i transformimit dhe emërtimi i portalit të gazetave ditore, që tashmë janë
transformuar në versionin online, dhe më nuk ekzistojnë në versionin e shtypur.
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GAZETA

PORTALI

VITI I TRANSFORMIMIT

Infopress

http://gazetainfopress.com/

2011

Prishtina Post

https://prishtinapost.com/

2011

Express

https://www.gazetaexpress.com/

2013

Tribuna

http://www.gazetatribuna.com/

2014

Lajm

http://www.lajm.net/

2015

Bota Press

https://www.botapress.info/

2015

Kosova Sot

https://www.kosova-sot.info/

2019

Tabela 4. Transformimi i gazetave ditore në versionin online, 1999 – 201932

Një ndër gazetat e para që është transformuar është edhe gazetaexpres, e cila njëherit është
edhe gazeta më e lexuar në versionin online, tash e sa vite. Sipas (Kërquki, 2019), transformimi
i gazetës Express, në versionin online dhe shuarja e saj në versionin e shtypur në vitin 2013, ka
qenë një vendim strategjik. Kjo për shkak se sipas tij shtypi i gazetës në atë kohë kishte
shpenzime të mëdha, ku deri në 20 mijë euro në muaj gazeta ka shpenzuar vetëm për shtyp pa
përfshirë shpenzime të tjera.
“Duke pasur parasysh koston e lartë të shpenzimeve për shtypin e gazetës dhe të hyrat e
ulëta nga shitja e gazetës. Ka qenë një ngarkesë shumë e madhe, për shkak se viteve të fundit
në atë kohë të gjitha gazetat ditore në Kosovë kryesisht kanë pasur një tirazh të shitur rreth
7 mijë sosh, ndërsa sipas tij sot të gjitha gazetat nuk shitjen as 1 mijë sosh në ditë. ”
(Kërquki, 2019).
Gazetat ditore të cilat vazhdojnë të publikohen përkundër krizës që e kanë kaluar në tregun e
gazetave të shtypura, ato do të vazhdojnë të publikojnë gazetat në versionin e shtypur. Sipas
(Bajrami, 2019) gazeta Koha Ditore nuk ka plane për mbylljen e gazetës në versionin e shtypur
dhe të kalojë krejt në versionin online. Po ashtu edhe kryeredaktorja e gazetës Bota Sot (Lakna,
2019) ka bërë të ditur se momentalisht nuk ka plane për mbylljen e gazetës në versionin e
shtypur, pasi pavarësisht sfidave “Bota sot” vazhdon t`i ketë lexuesit e saj besnik, që
pavarësisht zhvillimit të teknologjisë, nuk e kanë braktisur asnjëherë. Për hir të tyre po
vazhdojmë të funksionojmë si gazetë e shtypur. Drejtori i gazetës Epoka e Re (Zeqiri, 2019)
32

Të dhëna të analizuara dhe përpunuar nga autorja e këtij punimi, duke marrë për bazë burimet: Raportet e IREX
2001 – 2019, Monitorimi i Mediave të UNMIK-ut 1999 - 2012 , Monitorimi i Mediave të Ministrisë së Financave
2003 – 2019, Raporti i (INDEP, 2015)”, si dhe Monitorimi i Shtypit ditor të BIRN.
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nuk e mendon gjithë transformimin e gazetës në versionin online dhe ta mbyllin versionin e
printuar, kjo për faktin se sipas tij gazeta e shtypur është arkiv, është histori.

Portali ynë e ka pasur një kompani më herët e cila na e ka mirëmbajtur portalin tonë,
dhe fatkeqësisht komplet arkiva jonë digjitale e portalit në internet na ka humbur. Jo
vetëm gazeta jonë, por të gjitha mediat nuk kanë arkiva, si ta ndërrohet kompania që e
mirëmbanë portalin komplet arkiva i fshihet, apo i zhduken fotografitë e mbetet vetëm
shkrimi pa foto, ndërsa gazeta e shtypur është, ne e kemi të arkivuar gazetën në format
fizik të lidhur dhe të ruajtur që nga viti 2000 deri 2019 (Zeqiri, 2019).

Sipas studiuesit (Krasniqi M. , 2019) transformimi i gazetave ditore të shtypura në versionin
online, duhet të trajtohen varësisht prej rastit. Sipas tij përderisa Gazeta Express është mbyllur
në mënyrë vullnetare për të kaluar në versionin online, si një vendim strategjik që kanë bërë
pronarët e saj, si rezultat i atij ndryshimi gazeta edhe portali gazeaexpress ka arritur që të bëhet
portali më i madh dhe i klikuar në gjuhën shqipe. Në anën tjetër ka raste të gazetave që janë
mbyllur në mungesë të konkurrueshmërisë në treg, e këto raste janë më të shumta në këtë fazë
të tranzicionit. Sipas (Krasniqi M. , 2019) rasti i gazetës ditore Kosova Sot është më specifik,
dështimi i saj ka ardhur si rezultat i politikave të saja të dështuara, për shkak se pati reduktuar
politikën redaktorialë vetëm në qërim hesapesh.

6.3.3. Transformimi i përmbajtjes së gazetave ditore në Kosovë

Gazetat çdo ditë e më shumë në faqet e tyre publikojnë lajme politike, shumica nga ato
aktivitete publike janë tashmë të publikuara në internet, një ditë më parë. Kështu, në njëfarë
kuptimi, kompanitë e gazetave kanë mbjellë farat e vdekjes së tyre duke furnizuar një numër
pothuajse të pakufizuar të faqeve me përmbajtje dhe tregime të përditshme me informata jo
atraktive për qytetarët. Mediat në Kosovë janë kritikuar për ofrimin e lajmeve protokollare, një
strategji mbrojtëse që disa media përdorin për të shmangur përplasjet me partitë politike,
qeverinë dhe institucionet ndërkombëtare (Scheuer, Bron, & Kind, 2011, p. 79). Gazetaria
investigative, e cila do të duhej të ishte “arma” kryesore e gazetave ditore në Kosovë” sipas
(Stafasani, 2017) në Kosovë pothuajse është inekzistente, me përjashtim të disa hetimeve të
gazetës “Koha Ditore” dhe të gazetës “Zëri”. Por, gjithsesi investigimet e këtyre mediumeve
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të lartpërmendura janë kryesisht të atilla, sipërfaqësore, që nuk arrijnë ta shqetësojnë
udhëheqësin politike (Stafasani, 2017).

Pra, sipas pjesëmarrësve në hulumtimin e (OSBE & KIPRED, 2010) , është mungesa e larmisë
së përmbajtjes një prej arsyeve që e ka shpurë gazetën në tirazhin e ultë aktual, dhe faqet e tyre
janë kryesisht të mbushura me raporte të thjeshta të ngjarjeve politike. Sipas (OSBE &
KIPRED, 2010), pjesëmarrësit që ishin profesionistë në fusha si teknologjia informative apo
bujqësia theksuan që nuk ka raportime specifike për këto fusha. Të tjerë u ankuan që gazetat
nuk botojnë raporte të mjaftueshme mbi çështjet sociale dhe artikuj për jetën e përditshme.
“Titujt jo atraktivë dhe dështimi i gazetave në mbulimin e ngjarjeve që ndodhin gjatë
mbrëmjeve dhe natës janë gjithashtu të përmendura si arsye shtesë pse njerëzit nuk blejnë
gazeta. Shumica dërmuese e pjesëmarrësve në grupet e fokusit janë ankuar që nuk ka
vazhdimësi të storieve, duke thënë që ndodh shumë rrallë që një gazetë të vazhdojë të shkruajë
për një ngjarje apo fenomen në botimet e ardhshme pasi të ketë shkruar njëherë për të. (OSBE
& KIPRED, 2010, p. 5). Pra, arsyet kryesore për mos blerjen e gazetave ditore në Kosovë kanë
të bëjnë me mungesën e përmbajtjes cilësore të tyre, kjo për shkak se gazetat në Kosovë ofrojnë
më shumë lajme, kryesisht protokollare, e shumë pak analiza lajmi apo raporte hulumtuese
(OSBE & KIPRED, 2010). Përmbajtja e gazetave të përditshme të Kosovës është e dominuar
nga mbulimi i ngjarjeve politike. Lexuesit nuk presin nga gazetat t’i informojnë mbi ngjarjet
politike të djeshme, por më shumë për çështjet e ndryshme që mediat e transmetuara nuk i kanë
mbuluar, si editorialet e komentet, analizat dhe raportet ekskluzive (OSBE & KIPRED, 2010).

Transformimin e gazetave ditore, e konfirmojnë edhe udhëheqësit e katër gazetave ditore, të
cilat ende vazhdojnë të shiten në tregun kosovar. Sipas kryeredaktorit të Kohës Ditore
(Bajrami, 2019), ka dallim përmbajtja e gazetës Koha Ditore në këtë dekadë në krahasim me
dekadën e kaluar. Sipas tij gazeta vazhdimisht është në transformim. Dizajni nuk ndryshohet
shpesh, por mënyra e punës ndryshon vazhdimisht, meqë gjithnjë jemi në kërkim të mënyrës
dhe stilit më të përshtatshëm.
“Dikur jemi shquar për raportim të shkurtë, ndërsa sot kemi një qasje më analitike. Kjo
është pasojë e zhvillimeve teknologjike, të cilat kanë bërë që raportimi i shpejt të bëhet
online, ndërsa neve na mbetet të shkojmë përtej lajmit – në analizë dhe komentim më
shumë se sa në raportim të thjeshtë”. (Bajrami, 2019)
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Epoka e Re nuk ka ndonjë ndryshim të madh apo ndonjë transformim të përmbajtjes së gazetës,
i vetmi ndryshim është që tashmë gazeta ka edhe platformën e saj online në internet, ku i
publikon në vazhdimësi informatat dhe lajmet që prodhohen nga redaksia, e cila është e njëjta
redaksi që kujdeset edhe për gazetën në formatin e shtypur. Mirëpo, në këtë epokë digjitale,
zhvillimi i teknologjisë e ka shkaktuar një problem tjetër në Kosovë, për dallim prej vendeve
të tjera që nuk guxon të ndodhë, është mos citimi i saktë i burimit të informatës. Shpesh mediat
që publikojnë informata nga intervista që ne e publikojmë, nuk e cekin burimin e informatës
kjo është shkelje e të drejtave të autorit (Zeqiri, 2019) .
Zhvillimi teknologjik e ka bërë të vetën edhe tek gazeta Bota Sot, ku nga shkrimet e gjata
autoriale, ka kaluar në shumë lajme të shkurtra. Sipas (Lakna, 2019) në dekadën e kaluar ka
pasur më shumë tekste autoriale, si komente, opinione e analiza ndërsa tash ka tema të
ndryshme nga jeta shoqërore e politike në vend si dhe më tepër lajme të shkurta. Ndërsa, tek
gazeta Zëri transformimi më së shumti vërehet tek rubrika e editorialeve, ku gjatë dekadës së
kaluara ka pasur editoriale prej redaktorëve të cilët çdo ditë kanë shkruar tema të cilat janë
lidhur me zhvillimet aktuale në vend. Tashmë opinionet dhe qëndrimet e redaksisë publikohen
tek rubrika e opinioneve (Hamidi, 2019).

6.3.4. Kualiteti i përmbajtjes së gazetave ditore në epokën digjitale
Rezultatet e analizës së arkivës së gazetave ditore, të cilat janë mostër e këtij hulumtimi
tregojnë se ka rënie të kualitetit të përmbajtës së gazetave ditore në Kosovë. Kjo vërehet edhe
tek gazeta më e lexuar Koha Ditore, e cila është analizuar për këtë nënkapitull në mënyrë të
veçantë. Në qoftë se bazohemi në ekzemplarin e vitit 2002 të Kohës Ditore dhe e krahasojmë
atë me vitin 2019, vërejmë një rënie të vështrimeve profesionale nga profesionistë të kohës, siç
është rasti me shkrimin e Kohës Ditore, në vitin 2002 tek nën rubrika “Problemore” e cila ishte
në kuadër të rubrikës “Koha për Kulturë”. nga prof. Dr. Rexhep Munishi, me titull “Emërtimet
muzikore, variante dhe gabime”, ku autori si ekspert dhe studiues i fushës, në këtë shkrim
autentik trajton dhe analizon çështjen e përdorimit të nocioneve, termave muzikorë për
mjedisin kosovar. Ndërsa, në vitin 2019 vërejmë mungesë të shkrimeve të tilla profesionale
dhe studimore për fusha të caktuara, tashmë shkrimet për kulturën por edhe për fushat të tjera
kryesisht kanë të bëjnë më aktivitete aktuale, e jo analiza të problematikave të tilla të fushës,
siç është rasti me shkrimin e autorit Prof.. Dr Rexhep Munishi.
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Figura 19. Shkrimi profesional i Prof. Dr. Rexhep Munishi, të publikuar në gazetën Koha Ditore në
vitin 2002

Kultura në vitin 2000 po ashtu kishte një vëmendje të madhe nga gazeta Koha Ditore. Kjo
rezulton nga analiza e bërë e ekzemplarit të datës 09 mars 2002, e shtunë Rubrika e Kohës
Ditore “Koha për Kulturë” nga faqja e 17 deri në faqen 23 kishte artikuj të shkruar enkas për
kulturë, kryesisht analiza dhe shkrime profesionale, të ndara edhe në disa nën rubrika, siç janë:
•

Shkrimi i Shkencës

•

Problemore

•

Pamorart

•

Letërsi

•

Botime

•

Letërore

•

Tregimi

Ndërsa, në vitin 2019 vërehet një rënie e shkrimeve profesionale të fushës së kulturës, ndërsa
ka rritje të shkrimeve nga aktivitete ditore, që kryesisht kanë të bëjnë me ekspozita të të artit
dhe shfaqje. Në ekzemplarin e gazetës Koha Ditore të datës 09 mars 2019, e shtunë nga faqja
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21 deri në faqen 27 është rubrika “Kulturë”, ndërsa në vitin 2000 nga 10 shkrime sa ishin
gjithsej 3 ishin shkrime profesionale, 1 opinion dhe 6 shkrime që kanë të bëjnë me aktivitete
ditore (lajme ditore).

6.3.4.1. Editoriali në gazetat ditore nga viti 1999 deri 2019
Transformimi i gazetave ditore në Kosovë, përveç që ka ndodhur në formë, ka pësuar
transformime edhe në përmbajtje. Kryesisht transformimet vërehen tek përmbajtja e shkrimit,
por edhe përmbajtja e përgjithshme e gazetës. Një ndër transformimet më të dukshme është
mungesa e editorialit në gazetat ditore, i cili tashmë është zëvendësuar vetëm me vështrime dhe
opinione.

Një ndër shkrimet profesionale që në mënyrë të veçantë i ka veçuar gazetat e shtypura, nga
mediumet e tjera, ka qenë Editoriali, ku përmes kësaj forme të gazetarisë, Redaksia e gazetës
shpreh opinionin dhe qëndrimet e saj në raport me një çështje, duke tentuar kështu që të
ndikojnë në krijimin e opinionit publik. Në Kosovë disa gazeta ditore kanë promovuar
opinionet dhe qëndrimet e tyre përmes editorialit, mirëpo kjo formë e gazetarisë pothuajse është
në zhdukje në gazetarinë e shtypur. Dita ditës ajo po zëvendësohet me komentet dhe opinionet
nga palë të treta që i japin, por jo nga vetë redaksia përmes editorialit.

Gazeta Koha Ditore, nga viti 1999 deri 2011, e posedonte rubrikën Vështrime dhe Editoriale e
cila radhitej në faqen 10 të kësaj gazete. Mirëpo që nga viti 2012 gazeta ka ndryshuar rubrikën
dhe tash është emërtuar vetëm “Vështrime”, që do të thotë është hequr pjesa e editorialeve.
Gazeta Bota Sot që nga viti 1999 deri në vitin 2015 editorialin e ka pasur në faqen e dytë të
kësaj gazete, mirëpo që nga viti 2016 editoriali është zëvendësuar me rubrikën komente dhe
opinione.

Gjithashtu edhe gazeta Zëri nuk publikon më editoriale, edhe pse është një ndër gazetat që më
së shumti është veçuar për editorialet të cilat i ka publikuar pothuajse çdo ditë. Tashmë gazeta
nuk publikon editoriale, sipas kryeredaktorit (Hamidi, 2019) gazeta Zëri më herët gjatë 5 ditëve
të javës ka pasur editoriale prej redaktorëve të cilat çdo ditë kanë shkruar tema të cilat janë
lidhur me zhvillimet aktuale në vend. Pra, editorialet më nuk ekzistojnë, për shkak se kushdo
që ka prej redaksisë të shkruajë ndonjë opinion apo qëndrim atë e shkruan në rubrikën e
opinioneve.
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Ndërsa gazeta Epoka e Re editorialin e ka publikuar që nga viti 1999 deri në vitin 2011, sipas
(Zeqiri, 2019), gazeta Epoka e Re deri në vitin 2011 ka pasur editorial të kryeredaktorit dhe
të botuesit, pothuajse për çdo ditë, si dhe ka pasur kolumne me pagesë nga njerëz të angazhuar
të cilët kanë shkruar rregullisht për këtë gazetë.
“Tani për shkak të uljes së të hyrave dhe rritjes së shpenzimeve, e kemi hequr këtë
praktikë dhe publikojmë vetëm kolumne apo opinione të cilat dërgohen nga analistë dhe
njerëz të ndryshëm, mirëpo tani është pa pagesë. Kjo ka ndikuar edhe në uljen e
lexueshmërisë, për shkak se shumë prej kolumnistëve kanë pasur dikur lexuesit e tyre.
Ndërsa, editoriali më nuk vazhdon të publikohet” (Zeqiri, 2019).

Kriza që ka kapluar gazetat ka ndikuar edhe në heqjen dorë nga shumë forma apo zhanre të
ndryshme të gazetarisë, siç është editoriali. Sipas (Krasniqi N. , 2019) kriza ekonomike dhe
avancimet teknologjike në fushën e komunikimit, kanë ndikuar që edhe shtypi të ndryshojë në
formatin e raportimit duke pasur parasysh se zhanre të caktuara gazetareske, veçanërisht
editorialet, reportazhet, kronikat e gjata, tashmë janë më pak dominuese, pothuajse në zhdukje.
Ndërsa sipas (Zogiani, 2019) mungesën e editorialit në gazeta e sheh si qasje jo profesionale
dhe mungesën e identitetit profesional të vetë gazetës.

6.3.4.2.Reportazhi në gazetat ditore
Një prej zhanreve më të veçanta dhe më me stil të gazetarisë së shkruar në Kosovë gjatë viteve
90-ta, por edhe gjatë viteve të para të dekadës së kaluar ishte reportazhi. Sipas (Kosumi, 2009)
në shqip [edhe në disa gjuhë të tjera] nocioni reportazh ka marrë kuptimin e atij zhanri që në
anglisht, në frëngjisht e në gjermanisht quhet raporti letrar. Janë dy anë themelore të
reportazhit: lajmi (dokumenti) dhe letërsia (mënyra e paraqitjes). Kështu, reportazhi është edhe
informim, por edhe përshkrim letrar i ngjarjes, edhe përjetim subjektiv i asaj ngjarje. Reporteri
mund të shkruajë një temë në raport dhe për të njëjtën të shkruajë një reportazh, por për dallim
nga raporti, në reportazh ka përjetim subjektiv të temës dhe përshkrim letrar. Kjo është
karakteristika e parë e reportazhit (Kosumi, 2009). Më poshtë është paraqitur një model i
reportazhit, i cili është marrë nga reportazhi i gazetarit Imer Mushkolaj, i publikuar në gazetën
Koha Ditore, më 23 dhjetor të vitit 1999, me titull: Fshati që pret ti kthehen burrat, ku
përshkruan dhimbjen e familjarëve për zhdukjen e 80 burrave gjatë luftës së fundit në Kosovë,
në fshatin Raushiq të komunës së Pejës.
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Figura 20. Reportazh në gazetën Koha Ditore, më 23 dhjetor 1999, të gazetarit Imer Mushkolaj

Dallimi ndërmjet raportit gazetaresk dhe reportazhit apo raportit letrat është tek masa e
informacionit dhe te masa e literaritetit që bartë reportazhi. Nëse mbizotëron informacioni
atëherë kemi të bëjmë me raportin gazetaresk, ndërsa nëse mbizotëron literariteti në paraqitjen
e informacionit atëherë kemi të bëjmë me raportin letrar apo reportazhin (Kosumi, 2009).
Ndikimi i zhvillimit të teknologjisë dhe transformimit të përmbajtjes së gazetave është vërejtur
tek ky zhanër i gazetarisë, pra reportazhi, i cili nga viti në vit duket se është në zhdukje e sipër.
Në tabelën Nr.5 është paraqitur publikimi i reportazhit ndër vite të gazetës Koha Ditore dhe
Bota Sot. Arsyeja se pse i kemi përzgjedhur këto dy gazeta është se vetëm prej tyre kemi arritur
ti sigurojmë të gjithë ekzemplarët e gazetave që nga viti 1999 deri 2019, për dallim nga gazetat
Zëri dhe Epoka e re, ku disa prej ekzemplarëve në disa vite ju mungonin edhe në arkivën
digjitale PrimeDB. Gjithashtu edhe pse ndër vite gazetat Koha Ditore dhe Bota Sot, cilësohen
si gazetat më të shitura në tregun e Kosovës, sipas të dhënave të siguruara përmes rrjetit tani
më të madh të shpërndarjes së gazetave Room Café (Mazrekaj, 2019).
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Viti

Koha Ditore

Bota Sot

1999

3

2

2000

1

1

2001

1

4

2002

1

1

2003

1

2

2004

2

3

2005

0

0

2006

2

0

2007

1

2

2008

1

2

2009

1

0

2010

0

0

2011

4

0

2012

0

0

2013

4

1

2014

0

0

2015

4

1

2016

1

1

2017

1

1

2018

2

0

2019

0

1

Gjithsej

16

19

Tabela 5. Reportazhet e publikuara në gazetat ditore në Kosovë gjatë periudhës 1999 deri 201933

Siç vërehet në Tabelën Nr. 5. nga viti 1999 deri në 2019 ka pasur një përdorim më të madh të
reportazhit nga gazetat ditore Koha Ditore dhe Bota Sot, si një ndër formave më të veçanta të
gazetarisë, mirëpo që nga viti 2015 vërehet një rënie si tek gazeta Koha Ditore ashtu edhe tek
gazeta Bota Sot.

33

Të dhëna të analizuara dhe përpunuar nga autorja e këtij punimi, duke marrë për bazë të dhënat nga monitorimi
dhe analiza e kopjeve fizike elektronike të ekzemplarëve të gazetave nga vitit 1999 deri 2019, të gazetave Koha
Ditore dhe Bota Sot.
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6.3.4.2.1. Tematika e përmbajtje së reportazheve
Në qoftë së analizojmë përmbajtjen e reportazheve në gazetat e përditshme ndër vite të
publikuara e që kanë të bëjnë me Kosovën, ato kryesisht shkruhen në lidhje me të kaluarën e
qytetarëve dhe ndërlidhjen e jetës së tyre me luftën. Në qoftë se analizojmë gazetën e
përditshme Koha Ditore, e cila njëherit është gazeta që më së shumti ka publikuar Reportazhe
ndër vite gjatë këtyre dy dekadave, vërejmë që reportazhet kryesisht kanë të bëjnë me temat që
trajtojnë luftën e fundit në Kosovë. P.sh. në reportazhin e Kohës Ditore, në vitin 2000, në
reportazhin e gazetarit Avni Zogiani, me titull : Dasma e madhe e Kosovës, i cili reportazh
kishte të bënte me dasmën e Murat Jasharit, nipit të ish-komandantit Adem Jashari , që është
mbajtur me rastin e epopesë së UÇK-së në Natën e Zjarreve në Prekaz, më 7 mars 2000. Ndërsa,
në vitin 2008 i vetmi reportazh që është publikuar po ashtu nga Koha Ditore, ka të bëjë po ashtu
me luftën e fundit të Kosovës, apo me plagët e kësaj lufte, ku bëhet fjalë për Reportazhin e
gazetarit Fisnik Mici, me titull: Lulet vetëm nga fëmijët, i cili bënë fjalë për vejushat e fshatit
Krushë e madhe, me rastin e festës së 8 marsit ditës së gruas. Në analizën e përmbajtjes së
gazetave ditore Kosha Ditore dhe Bota sot vërehet se që nga viti 2009 kryesisht reportazhet që
janë publikuar nuk janë autoriale, por janë për vendet jashtë Kosovës, si dhe të marruara nga
mediat e huaja.

Gazetat ditore gjatë dekadës së kaluar kryesisht kanë ofruar për lexuesit e tyre shkrime më të
gjata, sipas (Pajaziti, 2019). Më herët janë bërë reportazhe më të gjata, shkrime të gjata, i jemi
qasur shkrimit apo temës më thellë. Ndërsa tani më shkurt, tashmë lexuesit po dëshirojnë që të
kenë qasje më të shpejtë në informacion dhe shkrimet të jenë sa më të shkurta e jo të gjata.
Lexuesit nuk preferojnë më të lexojnë shkrime të gjata, siç kanë qenë reportazhet, tashmë ata
dëshirojnë që të lexojnë informata sa më të shkurta siç janë lajmet e shkurta, vetëm në ndonjë
rast kur ka ndonjë temë hulumtuese se përndryshe informatat për ngjarje dhe aktivitete ditore
ata dëshirojnë ti konsumojnë si informata të shkurta, në formë të lajmit.
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7. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Mbyllja e gazetave në versionin e shtypur, ulja e numrit të tirazhit të shitur të gazetave, ulja e
numrit të punëtorëve në redaksitë e gazetave që ende vazhdojnë të funksionojnë në Kosovë,
janë vetëm disa shenja të krizës së kësaj industrie.

Në përpjekje për të mbijetuar shumica prej tyre tashmë kanë transformuar aktivitetin e tyre,
duke vazhduar në një version tjetër e që është ai në internet, duke ofruar për lexuesit e tyre jo
vetëm lajme dhe informata në formatin e shkruar siç kanë ofruar deri më tani në gazeta, por
duke ofruar edhe opsione tjera siç janë lajmet, video dhe formate tjera që gazeta e shtypur nuk
do të mund ti ofronte.

Sipas hulumtimit rezulton se nga 10 gazeta ditore të shtypura sa ishin në vitin 2010, tashmë në
vitin 2019 kanë mbetur vetëm 4 sosh. Ndërsa, nga një tirazh javor i shitur prej 139 mijë
ekzemplarëve të të katër gazetave ditore në vitin 2004, në 9 mijë sosh sa shiten tani në vitin
2019. Mirëpo, katër gazetat që vazhdojnë të publikohen përkundër vështirësive refuzojnë ta
mbyllin versionin e shtypur.

Zhvillimi i teknologjisë së komunikimit dhe avancimi i shpejtë i gazetave online ka ndikuar
në rënien e lexueshmërisë së gazetave ditore, kërkesa për gazeta dhe lexueshmëria e gazetave
që nga vitit 2011 ka rënë pothuajse më 95%. Ky transformim ka ndikuar edhe në përmbajtjen
e gazetave, ato përkundër zhvillimeve ende vazhdojnë të publikojnë lajmet ditore të cilat
tashmë janë publikuar një ditë më herët në gazetat online, ndërsa format tjera të gazetarisë, siç
janë editoriali dhe reportazhi, po thuajse janë në zhdukje e sipër.

Në gazetat ditore në Kosovë përkundër ndryshimeve të tjera që kanë ndodhur gjatë këtyre dy
dekadave, politika ende vazhdon të zërë pjesën më të madhe të hapësirës së përmbajtjes së
gazetave.

Në bazë të rezultateve del se zhvillimi i teknologjisë dhe internetit ka ndikuar në zvogëlimin e
numrit të gazetave dhe tirazhit të tyre. Pra, me ardhjen e internetit dhe komunikimit mobil
mënyra dhe forma e komunikimit është transformuar ndjeshëm.
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Avancimi i shpejtë i mediave online dhe kriza ekonomike ka ndikuar në transformimin e
industrisë së gazetave ditore të shtypura në Kosovë. Duke ndryshuar apo transformuar kështu
edhe rolin dhe ndikimin e gazetave ditore në krijimin të opinionit publik, gjatë kësaj periudhe
20 vjeçare, në dekadën e parë sipas rezultateve vërehet një ndikim më i madh gazetave të
shtypura në opinionin publik, gjë që në dekadën e fundit vërehet një zbehje shumë e madhe e
këtij ndikimi, Gjithë kjo ka ndikuar edhe në rënien numrit të gazetave të shtypura, rënien e
tirazhit të shitur të gazetave, rënien e të hyrave nga shitja dhe marketingu, si dhe në numrin e
stafit të redaksive të gazetave ditore.

Gazetat ditore në Kosovë gjatë dy dekadave kanë pësuar transformime të ndryshme qoftë në
përmbajtje që sipas (Anderson & Anderson, 2010) do ti bijë “Ndryshimi kalimtar” apo që në
shumicën e rasteve ka pasuar transformime të përgjithshme duke shuar aktivitetin e tyre në
versionin e shtypur dhe duke u transformuar në versionin online që sipas teorisë së (Anderson
& Anderson, 2010) është “Ndryshimi i zhvillimit”, që nënkupton zëvendësimin e asaj që është
me diçka krejtësisht të re, duke shuar kështu versionin e shtypur dhe duke kaluar gjithë
aktivitetin vetëm në versionin online.

Sipas hulumtimit rezulton se redaksitë nuk kanë bërë mjaftueshëm për t’iu përshtatur nevojave
dhe kërkesave së audiencës, prandaj zhvillimi i teknologjisë, ndikon në qasjen e tyre jo serioze
për të shpëtuar gazetat e shtypura nga zhdukja si medium në Kosovë. Përveç gazetës Koha
Ditore e cila fokus të saj i ka temat hulumtuese, mediat tjera ende fokusin e kanë tek zhanri
kryesor i gazetave ”lajmi ditor”, i cili tashmë është një ndër “xhokerët34” kryesor të mediave
online Gazetat online fokusin kryesor e kanë tek aktualiteti, për të cilin shpesh arrijnë ta ofrojnë
lajme nëpërmjet gazetarëve edhe në momentet kur ndodhë ngjarja, gjë që gazetat e shtypura e
kanë të pamundur ta ofrojnë ndonjëherë. Gazetat online mund të përdorin lajmet ditore,
përkundër faktit që ato kanë mundësi të prodhojnë dhe të ofrojnë edhe “produkte” të tjera, siç
janë raportet hulumtuese, kolumnet dhe zhanre të tjera të gazetarisë, por edhe video dhe audio
lajme. Andaj, me gjithë këto zhvillime dhe sfida që po përballet industria e gazetave në Kosovë,
do të duhej që të rishikojë pozicionin e vetë në treg, duke pasur parasysh edhe kërkesat e
lexuesve, kështu që gazetat mund të heqin dorë nga prezantimi i lajmeve ditore, duke ofruar
një përmbajtje më të veçantë që mediat tjera nuk do ta ofronin, kështu duke ju mundësuar

34

Xhoker është kartë bixhozi, e cila i mundëson lojtarit të fitoj lojën duke kombinuar me letrat e tjera që kanë
dispozicion, për shkak se ajo kartë mund të përshtatet tek secila letër.
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lexuesve një qasje tjetër të trajtimit dhe ofrimit të informacionit. Sidoqoftë, industria e
gazetave të shtypura ka disa pika të forta që mund t'i ndihmojnë ata të mbajnë një pozicion si
ofruesit kryesorë të lajmeve në një mjedis digjital. Në bazë të rezultateve del se në Kosovë
gazetat e shtypura janë më të besueshme sesa ato online. Gazetat e shtypura mund të bëjnë
përshtatjen dhe ndryshimet e nevojshme në përmbajtje, duke ju ofruar lexuesve prodhimin
origjinal të lajmeve, veçanërisht në zhanret e lajmeve më të prekshme, të tilla si gazetari
hulumtuese dhe raportimi të qëndrueshëm për qeverisjen lokale.
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Telegrafi. (2013). Gazetat po “vdesin”, ua zënë vendin portalet! Prishtinë: https://telegrafi.com. Gjetur
në https://telegrafi.com/gazetat-po-vdesin-ua-zene-vendin-portalet/
Thurman, N. (2007). The globalization of journalism online: A transatlantic study of news websites and
their international readers. The globalization of journalism online: A transatlantic study of
news websites and their international readers., Journalism, 8, 285-307. Gjetur në
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464884907076463
Thurman, N., & Herbert, J. (2007). Paid content strategies for news websites: An empirical study of
British newspapers’ online business models. Taylor & Francis, 208-226. Gjetur në
http://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/118/2/Thurman_business_models.pdf
Tomic, M. (2012). REPORT ON THE SEEMO PRESS FREEDOM MISSION TO KOSOVO. Prishtinë: South
East Europe Media Organisation (SEEMO). Gjetur në http://www.seemo.org/productsall.php?product_id=58
Utt , S. H., & Pasternack, S. (2003). Front Page Design: Some Trends Continue. Research Article. Gjetur
në https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/073953290302400304?journalCode=nrja
W3 Snoop. (2019). Free traffic, earnings, ip, location, rankings report for gazetaexpress.com.
Grandville: https://www.w3snoop.com/. Gjetur në http://gazetaexpress.com.w3snoop.com/
WAN-IFRA . (2017). REPORT: World Press Trends 2017 - The definitive guide to the global newspaper
and news media industry – in numbers, trends and changes. Frankurt: WAN-IFRA. Gjetur në
http://anp.cl/wp-content/uploads/2017/10/WAN-IFRA_WPT_2017.pdf
WAN-IFRA. (2017). REPORT: World Press Trends 2017 - The definitive guide to the global newspaper
and news media industry – in numbers, trends and changes. Frankfurt: WAN-IFRA (World
Association of News Publishers). Gjetur në http://anp.cl/wp-content/uploads/2017/10/WANIFRA_WPT_2017.pdf

101

WAN-IFRA. (2017). World Press Trends 2017: The definitive guide to the global news media industry in
numbers, trends and changes. Frankfurt: WAN-IFRA (World Association of News Publishers).
Gjetur në http://anp.cl/wp-content/uploads/2017/10/WAN-IFRA_WPT_2017.pdf
Watson, A. (2018). Print daily newspaper circulation worldwide from 2013 to 2017 (in million units).
New York: Statista. Gjetur në https://www.statista.com/statistics/456482/worldwide-dailyprint-newspaper-circulation/
Watt , K. F., & Allan , S. (2013). Journalism: New Challenges. Bournemouth: Centre for Journalism &
Communication

Research

Bournemouth

University.

Gjetur

në

https://microsites.bournemouth.ac.uk/cjcr/files/2013/10/2013-Journalism-New_ChallengesFowler-Watt_and_Allan-v1-01.pdf
Weber, J. (2006). Strassburg, 1605: The Origins of the Newspaper in Europe.
White, A., & Elliott, C. (2016). Kosovo: Ethical media audits and guidelines for quality journalism.
Brussels

:

www.europeanjournalists.org.

Gjetur

në

https://europeanjournalists.org/blog/2016/04/23/kosovo-ethical-media-audits-andguidelines-for-quality-journalism/
Wilson, S., & et al., P. (2011). Trust and credibility of urban youth on online news media. Jurnal
Komunikasi Malaysian Journal of Communication Jilid 27(2):, 97-120. Gjetur në
https://core.ac.uk/download/pdf/11492247.pdf
Zejnullahu, S. (2019). Shkathësit e shkrimit. Prishtinë: UBT.
Zeqiri, S. (2019, gusht 05). Intervistë ekskluzive për këtë punim me drejtorin e përgjithshëm i gazetës
ditore Epoka e Re Sadik Zeqiri. (F. Lumi, Intervistuesi)
Zeqiri, S. (2019, gusht 05). Intrevistë ekzluzive për këtë punim me drejtorin e përgjithshëm të gazetës
ditore Epoka e Re, Sadik Zeqiri. (F. Lumi, Intervistuesi)
Zëri i Shqiptarit. (2013). Falimenton “Bota sot”, edicioni për Kosovë. Prishtinë: sh.p.k Zëri i Qytetarit.
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